
$9 \times 8=11.11448$
111

B 3 リ29 242
$\square$

 （20：




$$
\begin{aligned}
& \text { "lenn (eो. a) oceine } \\
& \text { bockioklunguzVel. } \\
& \text { - गer len arei. }
\end{aligned}
$$

Digitized by the Internet Archive in 2008 with funding from Microsoft Corporation

THE ARIAN PERIOD AND ITS CONDITIONS

THE CULT OF THE GENII ＊IN ANCIENTERAN．
$\qquad$
TWO Essays

に1：1：N：11．1：j．1．I
$\qquad$

むiumbu！：


$t$

1いしか

GN539
W/45
authro.
carposintis

## THE ARIAN PERIOD AND ITS CONDITIONS.

It is generally acknowledged now, that in a time previous to all history a nation existed from which the Indians, Persians, Romans, Lithuanians, Slaves and Celts are descendants. To unite these nations in their name by the extremest points, they are called Indo-Europeans, Indo-Germans or Indo-Celts. Although not a single historical source reaches down to this primitive people, it was possible by the help of comparative philology to do more than glance at the conditions of this early period, and it became evident, that the amount of knowledge this ancient nation had already acquired was not inconsiderable. But the abode of this people and the succession in which the different nations were proceeding from it are dubious until to-day. One circumstance only is entirely evident: that the Indians and Persians remain-

$$
5+8+02
$$

ed together and continued to develop themselves together a rather long time after the other nations had separated from them. It is this time of common development, posterior to the abiding together of all the IndoGerman nations, but previous to the separation of the Indians and Persians into two different nations, which is called the Arian Periocl, because at this time both nations used to designate themselves by the name of Arians. The question is now: what were the acquirements of these Arians at the time when they separated from the other Indo-European nations, and what was the progress they made commonly ere they separated. The celebrated orientalist Professor Friedrich ${ }^{\text {Spiegel has undertaken to }}$ answer these two questions in his recent learned and interesting book entitled: The Arian Period and its Conditions, Leipzig 18S7, and has excellently solved the task. A survey of the different departments of knowledge is taken by the author for this purpose and the common re-
lations of both nations in this respect are examined. (See the chapters entitled: The Seasons-The Names of the Seas, Rivers and Mountains-The Regions of the Heaven-The Denominations of Natural Objects-'The Manner of Life-Social ConditionsGeneral Scientific Ideas.) Everywhere an ample primordial state of knowledge was existing already, so that by the help of our experienced guide we are able to trace an image of the life and customs of the early people, which spoke the mother-tongue of all our kindred languages, the original and primitive Indo-European language. On the other hand, we find everywhere a number of ideas which the other Indo-European or Indo-Celtic nations, as Spiegel calls them after the example of Lassen and Lagarde, do not share, and which therefore must have been developed during the Arian period. The congruity of the Arian nations shows itself most amply and characteristically in the department of geography, several names of rivers and countries being common to the

## [ 4 ]

Arians. The name of the Indian river Sarasvati, e. g., is entirely ideatic with the Old-Eranian Harauvatish or Haraqaiti, the river called Arachotus by the Ancients which in the middle age still was called Likewise the Indian Rasî corresponds to $R a i n h a$, the name of a river in the north, mentioned in several passages of the Avesta (Vd. 1, 77. Yt. 5, 63. 12, 18. 14, 29. 15, 27 ). Furthermore we do not only find the Indian rivername Sindhu in the Eranian Hindu or Heñcuc, but even the geographical name of Sapta-Sindhavas answers to the Eranian Hapta-Heñdu. Both the Arian nations have in common the name of the people $K u r u$ and likewise Kamboja, Gandhîra, Parthava.

If we now turn from geography to religion, it is just religion which proves the fact that the Indians and Eranians had a period of common development before they separated into two different nations. The ancient Eranians worshipped the sun and moon and the circuit of heaven, and we find the same

## $\left[\begin{array}{ll}{[ } & 5\end{array}\right]$

deities in Indian mythology. But the worship of fire and water, of air and earth, the like worship of heaven reaches down to the Indo-Celtic time. It is common to all Indo-celtic nations. We must point out as Arian the signification of rita and artce, designating the idea of regulation. Common to both nations is, furthermore, the Soma or Haoma-cult, which is rightly considered to be the principal evidence for the original staying together of the Arians, for there is no dould that it came from one and the same source with both nations. The question whether the Soma-cult was originally Arian ought indeed still to be examined. Furthermore the Indians and the Eranians have in common the following names of gods: Mitica and Mithra, Surya and Hvare, Apâmnapât and Apaim-napâcl, Indra and Indra (See Vd. 10,17. 19, 140 and the sometimes occurring epithets Tritrahanand Verethrajan or Verethraghna), Aramati and Armaiti, Sarratâti and Haurvatâd or Haurvâd, Uparatat and

## $\left[\begin{array}{ll}{[7]}\end{array}\right.$

मंत्र mantra or u! uret mãthra may originally have signified such a spell, not very long after the Indo-Celtic period, as the Greek mántis shows. A close theological connection is made evident by the expressions concerning official sacrifices: यज्, yaj or $\int_{\text {-uiry }} y a z$ to sacri-
 fice, संकृ sañskri or lung han hanka, to make preparations for the sacrifice, सतु $s t u$ or yロy stu, to praise, निबिद्,
 to proclaim, in both Arian languages. सूक sîkta, hymn, is to be
 but has preserved there the more original signification (well-spoken). The
 means the wood employed for sacrifices. Attention must be bestowed upon the identic name of होन天 hotar or zaotar for the offering priest, but it ought to be considered here that the other names of priests are differing.

Furthermore we name denominations of offerings e. g. हेत्र hotra or uld zaothra, for which the signification of effusion must be regarded as the primitive one. Moreover रंति râti or spanl râiti gift, प्रभृति $p^{r} a b h r i t i$ and $p_{i}$ lgy uld frabereti, offering, the Indian अाप्री aprî also reappears in the Eranian ibs afri, but the last-named word has no liturgic signification, it is hymn of of praise, benediction in general. The words आहुति âhuti and are identic, and the signification may have been so too in former times. Lastly, the nearly connected expressions अस्तु ख्रैष्
 sraosõ-astu may be mentioned here. The equal formation and signification of संहिता samhita and handaiti must be pointed out, but the outward form of both words already shows great difference. Besides these resemblances, there are differences of a kind which ought not to be overlooked. The fire-places

## 

places, the "vecĥ," the " yuipas" are entirely wanting among the Eranians, likewise the "barhis" of the Indians, offerings like the Indian "ghrita, havis sarpis, ajya." Furthermore, there is nothing corresponding to the offerings of grains and dishes, the Prayajas and Anuyajas, the Vashat formulæ. The sacrificial vessels are not the same. The Haoma-cult even is different from the Indian Soma-cult: while the Eranian Haoma is compounded with meat, the Soma must be mixed up with milk."

Of no lesser interest for the cognizance of Arian antiquity than the numerous conformities in the department of religion are the epic narratives, the heroic legends, which may be proved to have been the common property of both nations. On comparing the mythic tales of the Arian nations one cannot but feel persuaded that certainly several heroes must belong to the Indo-Celtic time, e. g. Dahaka, Trita and Manu, but nevertheless there remains a number of merely Arian heroes, the most prominent of whom are Yamca

## [ 10 ]

and Yima with their father Vivasvat or Virainhâo. Likewise Kriçaçua and Keresaspa, Rilishu and Erelihsa, Kavya Uçanas and Kara Usa, Suçravas and Husravainh and truru belong certainly to the Arian period, although the resemblances are scanty and the differences in the narrations of the most ancient books of the Arians are great.
Lastly, we will not fail to mention that resemblances may perhaps be traced also in the speculations as to the origin of the world, the so-called cosmogony, of both nations.
By considering these numerous resemblances of both Arian nations without overlooking the differences between them, we come to the result that they evidently once were one single nation developing in common to a certain period. Spiegel places the moment of separation not into the Vedic time, but bufore, although not long before it. For the rest he entirely agrees that the Yedic version is older than the Eranian considering the time, but it follows not from that, that it is the original Arian one, but

## $\left[\begin{array}{ll}{[11}\end{array}\right]$

notwithstanding its age it is in most respects purely Indian. Spiegel moreover doubts not at all that the Eranians received a great deal, perhaps most of their acquirements from the Indians, but he rightly points out that we are not at all authorized by this fact to draw the conclusion, that the entire Eranian culture must wholly be derived from the Vedic. "The mutual relation of both nations may have been similar to that of the Greeks and Romans. For the whole northern border of Eran, the intercourse with India was a rather easy one, and it was not necessary to go to the Indus for having contact with Indians, as in antiquity all Kabulistan was Indian. The priesthood of both countries was for the greatest part not sedentary, but wandered to and fro seeking employment, and in such manner knowledge could be propagated, while the differences, supported by the difference of the climate, will probably have developed themselves by degrees." (See Spiegel p. 317-18).

## [ 12 ]

However it may have been, we must not by any means forget (as Spiegel says p. 318) that all Arian culture is a comparatively recent one, and surpassed in antiquity by Semitic and Hamitic culture. Whether and how this culture has influenced the Arians, we must leave to the future to decide.
Jena, the 23rd of November 188\%.

## THE CULT OF THE GENII IN ANCIENT ERAN.

Whes comparative philology had incontestably proved the close affinity of the greatest part of the nations who inhabit Asia and Europe from the Ganges to the shores of Iceland, and history thus got intelligence of their connection in a time so remote from our own that no other notices can give us intelligence thereof, it was only a natural consequence to presume from these results, that all these nations originally had the same degree of culture and one and the same religion. And by further researches these conjectures were soon brought to evidence. It was proved that already in the earliest time of their tongue the Arians recoguized the presence of divinity in the bright, clear and sunny phenomena of nature. Therefore, they called the blue sky, the fertile earth,
the warming fire, the bright day, the golden dawn, and the young spring their Devas or bright gods, who were regulating day and night, time and life, by the unalterable laws of the circumvolution of the sun'and the moon, and were kept holy as the creators of rightand morallaw. ${ }^{1}$ At this early period of the Indo-German nation, when man was still living in a close and uninterrupted intercourse with nature, and felt his dependency and weakness in face of the natural phenomena, he personized them as beings of human sort and shape, but greatly superior to man by their natural and mental powers, beings who were interfering into human life partiy by protection and help, and partly by hurting and destroying. We can trace this creed in the most ancient documents of Indian literature, and we do find it still more developed, in Eran ${ }^{2}$. For
1 See SPIEGEL, Die Arische Periode und ihre Zustande p. 127-142.
2 Cf, SPIEGEL, 'Eranische Alterthumskunde' II, 91 and following, II, 126, 136 and following.

## [ 15 ]

there is no country where the contrasts between deserts and fertile land, between rushing streams and sources and sandy wilderness, refreshing mountain air and mild climate, chilling northwind and burning simoom, are so frequent as in Eran. These personifications of natural powers were so closely connected with all the views of the people, that in spite of a new and essentially different religion, the Arian nations of the present time have preserved it through thousands of years• Various, although more and more disappearing, traces of a belief into bene-volent fairies, mermaids, mountain spirits, etc., may be found even now among the nations of the German race. It is easily to be understood that the development of religious ideas must be different according to the mental abilities of the different nations, the physical condition of their countries, and their state of culture, which is the result of these preliminary conditions. This is particularly the case with the belief into invisible genil who take
3 Cf F. A. UKERT " Uber Dämonen, Heroen und Genien" in the "Abhandlungen der historisch-philologischen Klasse der Koniglich Sachsischen gesellschaft der Wissenschaften, 1850, II, 137-219". In the following pages I have especially used the excellent treatise of EDVARD GERHARD "Uber Wesen, Verwandtschaft und Ursprung der Dämonen und Genien," in the "Abhandlungen der Konigl. Akademie der Wissenschafsen Zu Berlin, ${ }^{1} 1852$. ."
4 Cf. Athenagoras Legat. pro Christ, c. 21, protos Thalus diairei eis theon, eis daimonas, eis uroas alla theon men ton noun tou kosmou eisagei, daimonas de ousias psuchikas, kai uroas tas kechorismesas psuchas ton anthropon. Aristoteles de an. 1, S. PLUT, de plac phil I 8. DIOG. LAERT, I, 27. CIC de legg. II, 11, 5 Plato. de rep. IV, 427 B.

## 

worship of the gods, stated by the oracle of Delphi ought to be regulated in accordance with this threefold difference of divine powers, the chief creators of Greek mythology, Homer and Hesiod, do often leave us doubtful as to the definition and limitation of these potwers. Every god of Homer ${ }^{6}$ is likewise called a demon, while the demons of Homer do scarcely ever presume to assert their personality or their independence from the Olympic gods ${ }^{7}$. It is different with Hesiod ${ }^{8}$ who tells us of the whole species of demons, multitudes of immortal beings, intermediates between gods and men. Acquainted with human doings and wants, the protectors and benefactors of human race, these demons of Hesiod are floating between heaven and earth as remnants of a golden age, vanished

[^0]7 See. Gerhard l. l. pag. 252-253, who has registered the passages from Homer.
8 See Uliert p. 143-147. Hesiodus Scut. Here 94. Theog. 991.
\[

\left[$$
\begin{array}{ll}
{[19}
\end{array}
$$\right]
\]

from the demon of Hesiod from the very first, is purely Italian, and entirely independant of Hellenic mythology. While the demon of Hesiod, a power of nature, manifests himself in the air, the "genius" in the first place has only the signification of human life. The word Genius originating from the radix $G_{A N^{10}}$ which is still to be fou nd in gigno, genitor, genialis, has the signification of a procreating, procreated or inherent god. It expresses the most intimate connection, ${ }^{17}$ and an old interpreter of Virgil defines genius as the immanent spirit of every place, of every object and of every man. ${ }^{18}$ This interpretation which in the first place surprises us by the mention of the genii

16 In Senscrit we have the radix जन्, in the language of the Aresta $\left\{\begin{array}{l}50 \\ \}\end{array}\right.$ in Pahlavì $3 p^{\omega+}$, in Neo-Persian

## زلدن

17 Ukert p. 210-212, Gerhard p. 260.
18 To the verse of Virgil (Georgic I, 302) "invitat genialis hiems curasque resolvit" the scholiast Servies makes the following remark: GENIUM dicebant antiqui naturalem deum uniuscuiusque loci, rel rei aut hominis.
of things seems most extensive, and nevertheless it designates not completely the matter if we do not extend the relation of the geniustoevery man, toevery personality, the divinity included. Forbearing to talk of the genii of other gods, we will ouly mention the genius of Jupiter, ${ }^{19}$ who had his place gmong the Penates, ${ }^{20}$ and the creating power which is expressed in the Roman word "genius" is evident in derived words, as dii geniales ${ }^{21}$ and lectus genicalis. ${ }^{\text {:s }}$
19 In latin inscriptions (Orelli 2488) 'Genius Jovis' is mentioned.
20 In Arnobius c. gentes III, 40, the 'Genius Jovialis' and 'Fortuma,' 'Teres' and 'Pales are called 'Penates.'
21 Paulus Diaconus, p. 70. Geniales deos dixerunt aquam, terram, ignem, aerem, ea enim sunt semina rerum, quae Graecorum alii stoicheia, alii atomons vocant. Duodecim quoque signa, lunam et solem inter nos deos computabant. Geniales autem dicti a gerendo, quia plurimum posse putabantar, quos postea gerulos appellarunt.
22 Isidorus Hispal. Origg. VIII, So ed. Lindem. : Genium dicunt, quod quasi rim habet omnium rerum gignendarum, sell a gigneadis liberis, unde et geniales lecti dicebautur a gentibus qui novo marito sternebantur. Cf

But here the Romans did not stop. In later times they used to apply the name of geniusina collective sense ${ }^{23}$ of human personality, and engendered by the idea of a god-inspired animation of the political bodies as well as of single personages, this geníus was attributed in the most extensive sense to the Roman people and army as well as to the Cesar. The Roman used to swear by his self, his genius, ${ }^{24}$ that is to say, by the procreator of his own person, who descended from Jupiter, and he acquitted himself of the highest act of homage by invoking the Cesar's

Ukert p: 211. Cic. pro Cluentio c. 5 : lectum illum genialem, quem biennio ante filiae suae nubenti straverat, in eadem domo sili ornari et sterni, expulsa atque exturbata filia, iubet.

23 On Roman coins we often read the letters G. P. R.-Genius Populi Romani; in inscriptions: Genius coloniae, genius municipii, genius exercitus, genius centuriae, genius Caesaris, genius Neronis, etc. Cf Ukert p. 218 Gerhard p. 261.

24 Horatius says (Epist. I, 7, 94.)
"Quod te per Genium dextramque deosquo
Obsecro et obtestor, ritae me redde priori."
Cf. Hor. Epist. II, 1, 15; 2, 187. Ukert p. 214 Gerhdrd p. 262.


$$
\left[\begin{array}{l}
{[33}
\end{array}\right]
$$

the condition ofman after death. Without excluding the idea of the returning of the individual spirit to the spirit of the world, it was the opinion of the Romans and even of the whole classic antiquity that the human genius was outlasting the body for a longer or shorter time. All the tales of spirits of dead men, who are interfering into the life of mortals or are called by them, are founded upon thisidea of the surviving spirits, who were called by the Romans Lares or Manes. ${ }^{28}$

Very similar in many respects to that of Rone, was the cult of the Genii in ancient Eran, where, according to my opinion, this doctrine was most amply developed. A short representation thereof I will try to give in the following pages.

The denomination of genius in
 in Pehlewi, the language of the Sassanides he is called $)_{-4,} J_{\Delta 0^{29}}$ by the Par-

[^1]30 Cf. Spiegel: Einleitung in die tradi tionellen Schriften der Parsen II, p. 418.
31 Although Vullers has accepted this form ${ }^{\prime \prime}$; $;$ in his dictionary, it nevertheless seems very problematic to me. In Mohammedan writings it certainly cannot occur, I have never found it with the Parsis, but only $\mathcal{\prime}(\mathrm{g})^{j}$ I believe it only appertains to Kleuker, who always gives Anquetil's Ferouër by Ferver.
32 While it is perfectly comprehensible after the Eranian phonetic laws how the forms Fravash and Frôhâr could rise from Fravashi, the etymology of the word Fravashi has met with great difficulties. At the first view tho word seems composed of the preposition Fra and a radix Vash, which might be used for Vakhs, to grow. Burnouf presumes so in his "Commentaire sur le Yacna" and in congruence with Neriosengh, who translates the

Our sources of information on the notion of the ancient Eranians of their genii and the way in which they worshipped them are, above all, the AvESTA, especially the more recent parts; in the oldest part of our texts, the second part
word by Vriddhi, growth, Burnouf strangely believed to find a confirmation of his etsmology in the circumstance, that the figure on the monuments of Persepolis, which is considered to represent a Fravashi, seems to grow above the king. But the radix Vash may also be a further development of radix Vat, to speak, this is the opinion of Schlottmann in his Commentary to Job, and in this case Frarashi, would be equal to the Sanscrit Praraliti, to pronounce, But this perception lacks every traditional support, and has no reference to the nature and doingso f the Fravashi, as we bnow them from the Avesta. Justi thinks Frav ashit to have originated from Fra, +radtwaret. He gives to this radix Varet=(S.) Vart, which in Zend as in Sanscrit has only the signification of rolling, turning, hasting, the more general signification of being, and declares the name of the Fravashis to significate the preexisting, like as the Ideas of Plato, who are previous to real existence. Oppert, whom Haug agrees with, holds Eravashi for the same word as the king-name Fravartis of the cuneiform inscriptions of Persepolis. After Oppert the signification of this word is nourisher, after Haug protector. I believe that the word was formed from the radix Vart. 千 Fra, by the suffix Ti. The first one has in the Veda lile in the Aresta the signification of to corer, to protect.


## [ 27 ]

of pious men"34 or "the good, holy Fravashis of pious men," ${ }^{35}$ "the Fravashis who are strong and powerful for the protection of good men. ${ }^{376}$ Who are these Fravashis? Our sources give us conclusive information. First of all it is evident that they were worshipped as purely spiritual beings. In two passages of the Avesta ${ }^{37}$ the Fravashis are

34 Cf. Ms. 1, $6:$ : 6
 Visperad. 7, 2. 16, 2. 21, 1. Y 5. $26,1,3,6,7-11$.

35 Cf. Ms. 16, 5 (\%)

 Is. 65, 12. Yt. 13, 1 , etc.

36 Cf, Ms, 4, 6 سسیم
 (\%) 611, 15.

37 See Ms. 55, 1. 63, 3.
 the interceding part between soul and body, being nevertheless an independent personality, especially independent from the body. ${ }^{38}$ In the more recent tradition, the Sadder-Bundehesh, this and other faculties of the soul are mentioned, viz. the power of life, ${ }^{39}$ conscience, ${ }^{40}$ soul, ${ }^{41}$ consciousness," a distinction which, in general, agrees with that in the Avesta. The power of life is closely connected with the body, which falls to annihilation as soon as it is vanishing, and then the other faculties ofthe soul leave the body; conscience goes straight to heaven, but the soul, consciousness and Fravashi remain together, ${ }^{3}$ to account for
38 See Sadder-Bundehesh in Spiegel's In. troduction to the traditional books of the Parsees II, 172: "The frohar is charged to take care that eating takes well with man and that the more heary parts are thrown out and removed."
 42. بُريب Bôi.
43 Cf, Spiegel Introd. II,173: soul conscience and frohar mix thrice togehere and are to give account.

## [ 29 ]

the actions of the man and to be rewarded or punished. ${ }^{4+}$ The Fravashis, we see, belong to the immortal parts of the soul, whose destiny they share to her ultimate fate on the day of judgment. But the existence of the Fravashis is not entirely included by that of the soul, they have already existed before, from the time when

44 Spiegel 1. l. If they were good in word and action, they enter into paradise; if they have acted, spoken or thought evil, they go to hell. The classification in the main can be found in the Avesta already, as it is proved by the following passages: Is, 5. 26, 5 :
 Ar (d)

 tree



## [ 30 ]

the spiritual world was created, and they are immortal like every creation of the good spirit Ahura-mazda. They are the divine part of men, which, existing from all eternity, is only for a short time connected with the human body.

According to the Bundehesh, Ahura-mazda had created them together with the intellect of man, ${ }^{45}$ and sent them to earth after asking them whether they were prepared to enter into the bodies and fight with the Drugas, the demons of falsehood and imposture and to be immortal again afte. the annihilation of evil, or to stay in heaven and struggle with evil for all eternity. The Fravashis agreed to enter into the material world for a time. We see, besides the Fravashis who stay on earth, there are others who dwell in heaven and will descend to earth in future times; and others who are returned already to heaven from their earthly life as souls of good men. These three are often invoked together. A

[^2]

Every living creature has its tutelary spirit not only in this, but also in the spiritual world. Even Ahuramazda, the creator and master of the world makes no exception, and his Fravashi is mentioned, ${ }^{48}$ as often as the Fravashis of the Amesha-spentas, who are assembled around the throne of Ahura-mazda, and the Fravashis of the other beings, who are worthy of sacrifice. ${ }^{49}$ So, in the Vendidâd, Zarathustra is bidden to invoke the genius of Ahura-mazda, whose holy law is the principle of life, ${ }^{3>0}$ and in another passage, ${ }^{51}$ he
$48 \mathrm{Vd} .19,14$ : ות


- س צגן Yt, 13, 80.

49 Ys. 23, 2. Yt. 13, 82.
50 So de Harlez translates the following
 . ${ }^{\text {whene }}$ while SP1EGEL and DARMES TETER translate: whose soul is the loly Word.

51 Yt. 13, 80.

 ( 1) . See likewise I's. 22, 27. 23, 4, Yt. 13, 149.


 Fravashis of all those who belong to the community of the worshippers of Ahura-mazda, and are adherents of the religion of the god of light." ${ }^{\text {ms }}$
We have tried to define the nature of the Fravashis, and the question arises: which was the peculiar mode of acting of each of the different kinds of Fravashis, whose influence, after the belief of the ancient Persians, was extending throughout the whole creation of the good spirit ? ${ }^{59}$ The Avesta gives us sufficient information on this point too.
58 See Geiger 1, 1. p. 291, Yt. 13, 149 : שטבב
 د د方) دр
59 See Yt. 13, 2, a passage which after Geiger, by omitting the second $\left[\begin{array}{c}2 \\ \hline\end{array}\right]$ is to be reconstructed metrically thus:
נת
(4)
The Fravashis take care of the moon and stars to traverse their prescribed orbits on the sky; ${ }^{60}$ they are driving away the clouds in the air, and the winds are blowing, the streams flow by their splendor and majesty. ${ }^{61}$ The beautiful growth of succulent and fruithearing trees is their work, ${ }^{62}$ they are the supreme guardians of the useful beasts of the flock, who are willingly subservient to man, and owe their preservation and prosperity to the Fravashis alone; even the whole earth and the sky are preserved by them. ${ }^{63}$ Every existing thing reaches its pur-
اند tors

Darmesteter translates as follows: Through their brightness and glory, O Zarathushtra ! I maintain that sky, there above, shining and seen afar, and encompassing this earth all around.
60 Yt. 13, 16, 57.
61 Yt, 13, 1453.
62 Yt. 13, 14, 43, 44.
$63 \mathrm{Yt} 13,2.$.

## [ 40 ]

the divinity. ${ }^{72}$ According to the precepts of Zarathustra it is highly important to worship the Fravashis in the right way, ${ }^{73}$ as their power and agency are de. pending on the offerings. They were, very likely, worshipped on the 19th day of every month, but their principal festival was at the time when earth awakes from her winter-sleep, and nature to new life again. Then the Fravashis come down to earth, and stay there for ten nights. They expect to be honoured by becoming offerings of meat and garments, ${ }^{74}$ a duty which

72 Cf. SPIEGEL, Uebersetzung dis Avesta II, p. C.I fo. III, p. XXXII.

73 Yt. 13,21 fo. Yt. 13, 49-52. 73.

 עואدمر (טدק)
 א积



## [ 41 ]

is performed by banquets at the honour of the Fravashis and by gifts of dresses to the priests and to the poor. ${ }^{75}$

This was according to the Avesta the activity of the Fravashis, and the way in which they were worshipped by the Eranians of the East. They are not called by name in the documents of WestEran, but nevertheless, there is no doubt, that they were known and worshipped under the name of Fravarits. So Theopompus, ${ }^{76}$ a contemporary of Philip of Macedonia speaks of a Greek, who, for the purpose of flattering the

 through the brough at the time of the Hamaspathmaedha; they go along there for ten nights, asking for help, thus: Who will praise us? Who will offer us a sacrifice? Who will meditate upon us.? Who will bless us? Who will receive us with meat and clothes in his hand and with a prayer worthy of bliss?" DARMESTETER. Geiger 1. 1. pag. 288.

75 Cf. SPIEGEL. Uebersetzung des Aresta' II, p. NLI. III, p. 120 . Einlectung in die traditionellen Schreften der Parsen' II, p. 180.

76 Theopomp. lib, XVIII. Athen VI, p. 252 A, B, C. Cf. Fragmenta Historicorum Graecorum ed. Car, et. Theod, Muelleri, p. 301

only worship his own genius, but also those of this whole family, the king, and those of all the Achemenides to whose race Darius too belonged. And so the paternal or family gods, by whom, after Xenophon, ${ }^{79}$ the expiring Cyrus made swear his sons to preserve mutual affection and concord after his death, were certainly the Fravashis, but like with the royal gods, we must probably join here too to the single persons belonging to the race a particular genius of the race itself. For such genii who have a sort of survey over the whole clan are sometimes invoked in the Avesta $^{80}$ and in the cuneiform inscriptions of Darius. ${ }^{\text {.1 }}$
The Eranians, we see, knew genii of their own self, of the family, the

[^3]

## [ 45 ]

tom, that, when the heir of a throne was born, the whole house of the king used to celebrate the day, but then, when he had become king himself, the anniversary of his birthday was celebrated by solemn offers and festivities of all sorts throughout Asia. In later times also, when by the valour of Artaxerxes the Persian empire was restored, this custom was not neglected, and the birthdays of the Greek kings in Asia after the death of Alexander were celebrated by sacrifices in their district of government. The heads of the state and founders of public welfare were thus honoured in ancient times already by the celebration of the anniversary of their birthday. And this pious custom has continued unchanged until the present time, and we follow it by publicly celebrating the birthday of a beloved prince, and by directing to his genius our best wishes and prayers.
then the ruler, all those in the (palace) of the king over whom he rules, have a feast, and subsequently at another period the whole of Asia makes a sacrifice and feast, on the birth-day of the king."


শ્યાર્य નમાનો ગનને નેની હાલત, પેગમய્મર વ્થેાશ્ત, કદીદ ધશનમાં દ્રવષિગ્માની આશાધના ગ્ને


ચા નામના
ચા ₹ ફે સા લા.
स M ના ?,


झु่ 屮 \& :

 છા पयुँ ต.
$\qquad$
सन १८८し.
e
આર્ય નમાને અને તેની હાલત, પેગમધર જ્થેશત, કદીમ ઇશનમાં દ્રવષિચ્માની અરાધના અને અહુનવઇર્યના ગ્રે.
આા નામના

ચા ૨ ફેસા લા.
स च ना ?,
પ્રોફેસશેઃ શ્પીગલ, વિ三હ્હે ચ્મને હાલે.

भું ખ \& :
મુંધઇ સમાચાર ઘાપ ગાનામાં
भાણુકશ ખરન્નરશ મીનાચેહ્ હામળનાચ્ છા पयुं ตे.
$\qquad$
સने १८८し.

$$
\text { san } 1888
$$



સiકળળીરૂ：

લખनાર．પાન゙．
มાર્ય ન્માના અને તેની હાલત．ડા0 વિ૯હેમ．q－q૪ જ્ઞ્થેશત પોતેન ધર્મ સ્યા૫૬

સ્યવા પેગમ્ખર હતતા ．．\}
ડા．શપીગલ．૧૫－૪૨
કદીમ ઈરાનમાં ક્ર્વષિચ્ખાની\}
સ્યારાધાના $\qquad$ s10 विЕહેમ．૪૩－૩८
સ્પહુનવぬર્યના સર્ય $\qquad$ s10 હી犬લ．લ．く૫－૧१२

 ળના આ લોછા ને જ્ઞાન ધશવતા હતા，તે કાં નીરબવ હતું નહી．પણ તેમના રેહ
 અનુક્રમે તેમનામાંથી ધની અને ઉતપન થઈ，તેને લगતા સવાલેા ચ્みના દ્વીવસ સુધી શક लશ્યા રહયા છે．ચ્યેનの પીના ત દન ખુલી માલમ પડે છે，અને તે ચા છે
 લગાર લાંખ્પા વખ્યત સુધી હીંદુચ્મા તथા ઈીi નોચ્મા સાથે રહય！હત！，ચને પોતાની હીલ તમાં સુધારે। ક૨તા ગયા હતા．તેમના સા માન્ય વُધાશનના અા વ્ષ્સત，ને સધલી $ધ$ નहا－નશ્મન પ્રન્મચ્ચા સાથે વસતી હતી તે ની પાછળના，પણુ હીંદુચ્પા તथા ધશનીન્ચ્યે山 નુદ્દી નુદી કામામાં વેહ્હેચાઇ ગયા તેની આગમચના છે．તેને આર્ય बમાનાના

है ते વખતે ते ખंने प्रभाग्या पोतपोताने

ฝ人 હતી．હવવ સવાલ み છે है，આા આર્ય સે।

 $\left[\begin{array}{ll}3\end{array}\right]$

यડયા, તે વेળાઃ્મ તેચ्મો शुं ज्ञाન ધફાજતા હતા અને તેચ્મા ળનન છુટા પડયા તે સા ગમચ તેચ्याચ્य સામાન્ય જ્ઞાન छेવી $પ$ કારનું મેલવयुં હતું ? उJ્મન त૨₹ની ભાપા ચ્ખાના નામાંફાત વીદવાન મ્રાફસર ફશેદશીક શપીગલે આ ખંને સવાલાનેા જ્વાખ, "આર્ય નમાને અને તેની હાલત, લીપઝી ગ ૧૮૮૭" ચ નામની પેતતાની હમણાન પ્રગટ કરેલી વીદવતાભઃી સને જણવાન્ન ગ ચ્યેપપડીમાં અાપવાને માથે લીધું છે, સ
 તાસ્યું છે. 子શ્તાચ્મ તે આાટે નુદી નુદ્દી ન્નત ના જ્ઞાનની જુટી તપાસ લેંઈ તે ધ્ખાતમાં ખનન પ્રન્મચ્માના સામાન્ય સં પંધ કेવो હતા, તે પતાનયું છે. જુચ્મા" इતુચ્મા-દફ્યા, નદી ચ્ચ તथા પાહાડેાનાં નામો-ચ્યાશી મુલ
 વાની શીત-સંસારી હ્લતતા-વીદયા હ્રુંનશન લગતા સામાન્ય વીચારે" ‘વષનાi પ્રકશણી। દ ફे子 పેકાણે જ્ઞાનના શइ્માતને। ચાકાર તે
 थી આપણા ચા અનુભનો ભામયાની મદદંથી,
子 પીના સાથે સગાઇ ધશાવતી ભાષાચ્માન જનમ સાપનાશી, શइ્માતની અસલી ઇનદદાયુરેપયન ભાષા ખાલતા હતા, તેમની ળંદગી અને ફેવાન્નનો છાપ સપપણાં મન ઉ૫૨ ૫ا ડ્વાને ચાપણે શકતીવાન થઈચ્મ છીગે. ધીના

 પયન અથથા, લાસન અને લેગારડેની નtલ કરી શ્પીગલ કહહહ છે તેમ, ઇન્દો-કેલતીક $પ$ નચચા ધશઃવતી નથી, અને તેટલા માટે તે

 ડ ચ્ચાલેલે। વેહ્હવાશ, ભુગોળ વીદયાને લગતાં પ્રકરણ ઊપશ્થી ધણીી પુરત્ત અને પુલી રીતે માલમ પડી આવે છે; નદ્દીગ્મા તथા મુ લકેનાં કेટલાં子 નાનો, અ્ર્ય લોકે માટે સા
 નદીનું નામ, ચસલી ધશાીચ્મોની "હરઊ વતિશ્" અ્યવા "હહર્ચધતત" નદી સાથેત દન મલતું આવે છે, ને નદો પ્રાચ્યીન એાળની તવાશીખમાં "અઅાકાટસ" (arachotus) ના

 હીંદુચ્માની દંત કયાચ્યામાં પણુ, ચ્ભાપણે અ્મ or દેવતાચ્પ ન્નઈચ્યે છીચે. પણ આાતશ અ ને પ!ણી, હવા અને નમીન તયા આકાશની

 તીł પ્રન્નચ्મામાં તે સામાન્ય છે. "ऋत" સने " د્પત " શ凶્ટોમાં વ्य૧સ્યાને ને વિચ્યાર સમાयલે। છે, તે આા્ય નમાનાને। છે, ચ્યમ અમાર પતાવ9્ર ન્નેઈચ્ય. ચા ઊ૫શiંત ખંને
 ૧ા " હ્યામ" ને લગતો हે; અને તેને આાર્ય લોકી પ્રયમ સાથે રહ્રેતા હતત, તેની મુપય નુપાની તરીકે વાન઼્ી શીતે લેપવા भાં આવેછે, કાગણ ફे ખંને પ્રન્નચ્झામાં ते
 શક નથી. તે છતાં सोम નો ક્રિયા ચ્સલ ચા ર્ય લેકેનીન હતતી हे નાહીં, તે સવાલની હળ તપાસ યવી ધટેંે. વળી હી.નુચ્ચા તથા ઇશનીચ્મામાં નીચે बણાવેલા દેવતાચ્ચાના નાझે। સામાન્ય छે:-मित्र અने भिथ, सूर्य सने ब्વ̂रे अवाम्नवात् सने झपाभनપाह,
 ૧० મી, Łさेเ ૧૭; ૧૯ મી Łさફે! ૧૪० મેા; અને કાધવાર તેને લગાડજામાં આવતાં (વષેશણે! శृत्नहन् અने वेरेथ्रનन અथचा वे
 અને હીર્વતતાદ અથવા હ®વવવાદ, ऊ $र$ तात અ


 रार् અને સઉરૂ. યાતુચ્યા (નહુગફે) ધણાન ફુઁ લોછા ગણાયછે, અને ખનને આર્ય પ્રન્મ
 ઊપ૨ જણુાવેલાં દેવતાચ્યાનાં સધલાં નામે! નુய્યાની આપે છે ક, આર્ય લોકે હશ ધ ણા દેવતાચ્માની પુંન્મ કરતા હતા.

શ્પીગલ પાને ૩૧૫-૩૧૬મે ખતાવેછે તેમ, "તેમનો ધર્મ ક્રિયાના સં પ"ધમાં વપશાતા શખ દો ઊપ૨ પાસ ધયાન અપાજું ન્નએ્ચ છે. તે ઊપ૨થી કાં પણુ શł વીના સાપેત थાય छे डे, આર્ય टोળाना લેછे भात्र ધर्भ



भંશાસ્ત્ર ઉભું કર્યું હતું．પ્રथમમાં અમે ધ

 ये，दे के 凶ंने नामो घણु 子श ના हुंड みંત્રી સાथे संणંધ ધઃાવતાં હતા；અને અ
 ય્ય લેછાનાં みંત્રે સાથનું મલતાપણુ ભુલી
 （ માંથ્ર）નામને। અ૨थ ઈન हે।－કेЕતી子 बみા ના ખાદ थેเડા વ્પ્ત પછી，પ્રથમમાં ચા
 પદ mántis ઊपશથી માલみ પડે છે．ધરમ


 ચ્યેટે लेटો અ૨૫ણુ કર૧ી，सं₹क સ્みฯના ｜（હંકાર）ચ્પેટલે ભેટે ચ્સા
 ๗ણ⿰（zતુ）ચ્યટલે વપ્પાણુ ગાવી，નિનिद् સ્વવા શرગر（નિવિદ），आबि尺् સथવા
 Чદો Чને સ્માર્ય ભાપાચ્યામાંથી みળે છે．
$\qquad$
 س）（હૂળ્ત）શખ્દ સાથે みળે છે，પણ પાછળાચ્યે પેતાનાો અસલ સાથ（સાફ ખા！ લાયલું ）ન્લવી શાપ્યંં છે．इઃમ અ્રને
 શપ્રોનેા અ૨થ કીશ્યામાં વપશાતા લાકડાને！
 ત૨）ચ્પેટ્લે કીશ્યા કશના૨ ધશ્મગુરના નામ વ્ચેના મલતાપણા ઊપ૨ ધયાન ખેંચયાનં જફ૨ છે，પણા તેન q્પ્તે સા પીના પણ
 ધીન નામો qच्य તફは છે．qળી लेटे। અ૨૫ણ ક૨વાને લગતા શધ્પ होનાં નામેમાં みલતાપણું ન્નેવામાં આવે છે：દાખલા ત

 શણવે ન્ઞાચ્યે；ચ્મન પ્રમાણે રાતિ સ્યવા

 લગત！लेटे qચ्च मલતાપણુ છ．હીંદુચ્યા


［ q०］ थ સमાતેા નથી；તેનેા ચ્ય કીરતન，આશી ૨વાદ યાય છે．आहुति અને دردભر （અાઝુધંતિ）શપ્પ દે। ચ્મેકમતા છે，અને સ્યાગલા વપ્પમાં તેચ્યાના સ૨થ પણુ ચે for थતા હશે．સેચ લ લગભગ સંધંધ 教
 （ સ્ર્રચ્યા＇તે1 અસ્તુ）શપ્પદો，અત્ર ટાંંી શકા
 शપ્દોની સરપ્પી પનાવત અને અરथ है પાડવા ન્નેઈચ્મે，પણુ ધંનેને પાહારનેા ચા એાર મોટોા તફાવત પતાવેછે．આા મલતાપણા ઉ૫શiંત ને તईાવતો નોવામાં આવેછે，તે ભુ લી નવા ન્નોઇા નथી．वेदो，અને युपस् શખ है। ને लોગ ચાપવાની ક્રીયા 子શ્વાની જગાનાં નામેા છે，તે ધરાનીગ્મામાં ન્નેવામાં આવતi નथી．ચ્મન પ્રમાણે હીકુચ्यાના बाई्हस्（fl？ थાभાં વ૫શ！તું ધાસ），घૃन，हविस्，सर्विस ચને आડ्य（ચ્મટલે કી૨યામાં સ્પર્પન 子ર૧ા માટેનું ધી ）શપ્પદો，તथા અનાજ અને ઠાલીચ્ગા！ लेટ खાપયાની fl₹₹य प्रयाजस तथा अनुगाजस તેમન वष工 નેવiં મંત્ર ઈરાનીચ્પામાં નથી．

ors
［ १ ）］

કીશ્યામાં વ૫₹તતા વાસણો પણુ ચ્ય子 સ૨્પા


 નુંધ વૅ૫⿰丬ઇે．＂

આર્ય લોછોનો પ્રાચ્ચીન $\sigma$ માને નાણાવ भાટ ધर्मશશસ્ત્રમાંથી ને પुશાના みળे छે，તે કマતાં પેહ્હલશનની દાસ્તાની અને કધાચ્ચે！ ચ્યાંી અગતની નથી；તે દાસ્તાનો અને

 દંતક્યાચ્ચાને લગતી વાશ્તાચ્મ！ની સશ્ચામ
 ૬，તેમાં ગ્માવતા ફેટલા પેહેલવાના－દાખ લા તશી＇今 દહ્રા\}, ત્રિત અને મનુ ઇન हે। छલ તો子 નમાનાના છે；પણ તે છતાં ધણાl $ે$ प હેલચાનાનાં નામા માત્ર आર્ય बમાનાના છે，નેચ્પામાં મુપ્પयम અムવા यिみ；ચ્

 ॠक्ष अने चॅरक्ष，काव्य उसनस，अने 子१§


१२ ］

ત કશી ચાર્ય هમાનાના छે，ન્ન ૬ તેચ્મે વચ्ये મલતાપણું थેાડું天 છે，અને આર્ય લે। કની સરવેथl પुશાતમ ચાપપડીચ્યામાં તેમને વીં广 ચ્યાવેલ વર્ણીનાનાં મોટેા તફાવત છે．

સેવट્ર અમારે ચા પણ નણાાવવાને ચુક્ું ન્નેઇતું ન＂થી ફे，કુનયાની ઉતપતી વીષેનાવીચાફેમાં，ખનન પ્રન્મચ્માની કેહ્રેવાતી સૃષ્とી વીદયામાં ૫ણ કદાચ મલતાપણું શે। ધો શાકાે．

ખન્ને આર્ય પ્રન્મચ વચ્ચનાં ચા સ અણીત મલતાપણાને，તેચ્ચl વચ्येના તફા વતીન વીસારી મેલવા વગર，ધયાનમાં લે વાથી，આપણુ ચ્પેવા સાર ઉ૫૨ આવયે
 ચ્પકન પ્રન્મ તશીક ૨હ્રેતી હતી，અને ચાા સ મુદત સુધી તેગ્માચ્ચ્ખ સાથેન શહીને પેતા નું જ્ઞાન વધાશ્યું હતું．તેમના નુદ્દા પડવા નાl qu્⿰ વેદો子 orમાનામાં નહીં પણ તે ની આગમચના જમાનામાં（ તે ન્ને ફे घ ણી અાગમચના નહોં ）શપીગલ મેલેછે． धૌञ ધાणतोमां ते તદન મલतે！थાયછે ૬，qખતની પાயતમાં વેદી\} લખાણ ઈ્ઞl
ણી લખાણ કઃતા વધારે નુનું छે; પણુ તે
 સલ આર્ય લખાણ છે, ઠલユું તે ધણું પુ શાતમ છતાં ધર્ણી પ્યાળみi માત હીફુ



 સપેછે કे, તે ઊપ૨थी ગ્મgં અનુમાન કાહ ડવાન આપણેન મુદલ સતા નथી કે, ยશઃ નીઃ્માની તમામ સુધા|ેે વેદીક શાસ્ત્રમાંथી
 ની ન્મરસપરસની હાલત ર્રીકી તઃા રેમ
 સશહ્દના લોકાન હીંકુસતાન સાथે વેહ્રેનાર ચ લાવનાનું કા સેહ્રેલું હતું, ચને હીંદુચ્મા સા थे સમાગમમાં ચ્સાવા માટે સીંધુ નદી સુ ધી નવાની તેમન જરૂ૨ ન હતી, કારણ કे


 ૨હેનાફેા ન હતા, ૫ણ ગુఠનાન નેળવ૧ા માટે 2


અહીંથી તહીં તેચ્ચા ભટકતા હતા, અને તે શొ તે જ્ઞાનના કેલાવે ઘย શકતો. ખીન્ન હાધ (3 ૫૨ તેમ્યા વચ्य ને તझાવત હતા, તેમાં ધણું કશને इતુના તફાવતની મદદધી ચાસતે ચ્મ સતે વધ્રારા ધયેા હતેા." (નુમ્ચા શ્પીગલ પા નું ૩૧૭-૧૮)

ગમે તેમ હેા, પણ̧ શ્પોગલ પાન ૩૧૮ મે કહે છે તેમ, આપણણે ભુલજું ન્થ તુ" નથી ૬ે, સધલે આર્ય સુધારે સરપા મણીીમાં પાછલા વખતનો છે, અને પ્રાચી नકાળभां સેમેટીક અન હ્મીટીક સુધારા તે उ૫૨ सફસાઈ लાગ૧તા હતા. તे સુધા રાચ્ચાચ્ય આર્ય લોકેા ब૫૨ અસર કરી હતી के नહીં, અન હેાય तो छेટЕી, તે નかી 5 રવાનું આપણુ ભવીળ्य ઊપ૨ छોહgં निध氙 छे.

યુફิเ્યનાની જણમાં અવસ્તા આવ તા વારન，ન્રથુશ્તના સુધાશા વીષે ખાલાવા માડયું હતું．અiłવેટીલે tiઈપણ શાક વીના
 વધુ પुરાત ધર્મ પાળતા હતા અન નેના ફ્દૅલાવા હમ્મામચ્み કચયા હતા，તેમાં સુધારે।
 ઈ० स० पु० ૬०० ने शुमाई बरशुश्र थ ઈગયો હતા，અને પ્લીની ને વધ્યુ પુર્ર તम ન્रथેશ વીषे ખાલી ગયે छે，તે
 $\varepsilon$ અવસ્તાને વદ્ધારે．）તેની પુઈઈ ચ્ચાલી ક ચरे ચ્યવો અભીપ્રાથ ચાપયો હહતા है，હ મ્મામ ખાલડયાને ચ્ક અસલી ધારાશાસ્ત્રા अने ફसસસુई હતા，અने సे भાણस હે વા છતા તેન દેવતાના સરપું રૂ૫ આપવા માં આવયું હતું．（ચ માさે ૫ણ ન્નુચ્ચ। 5
 （પેતાના નંદ અ્વસ્તામાં）તેમન રેહહહાદ （大ંદ લોકોની ક્યા નામનાં પેતાનાi પુસ્ત કમાં）પેશદાદયના અયવા પચાtヒર્યદકચ્ચ લોકાના પુરાતમ ધર્મ，નેના ફત્વાચ્ચા

તેચ્મા માહ્રોડે યાદ રાખતા હતા，તે અને大રユુશ્રના લપ્પેલા શાસ્ત્ર qચ्य તફાશત ન્ન યો છે．રેเહિાદ માને છે ૬े，પુશાતમ અને નવા ધર્મા qच्य ને તझાવત હતા，તે નかી ૨૧ાને તે હથ શકતીવાન છે：તે કહે છે ફે અસલી ધર્મની પ！યે！કલપના શાતી，ચા કાશના દેપ્યાવ，સેતાશચ્ગેનાી હીલચ્યાલનું અવલો⿰ન，વગેર ઊપ૨ ૨ચ्यાयલે। હતે। ધૌ or હાધ उपर નવો ધર્મ દષ્ટાંત इપો સ્ન લક્ષણુ સુચ્યł હતે；અસલ ધર્મન વધારે પુલાસાવા ધનાવી તેને તેણેં સુધાશ્યા હૈ તે，અને સધલે ઠકાણે તેણ़ નીતીના વી ચ્યારેા દાખલ કર્યા હતા．

સા ચભીપ્રાય આગળ કદી ધણા！ માનીતા હતા ૬े નહી તે આપણે નણુતા નથી，કારણ \＆े અવસ્તાની વીદયા મારફતે ધાશીક તપાસ ચ્યલાવવાના પાયેા નાખનાર
 શીને પણ તેન ટેકો આપવા ધાશ્યું નથી．



$\qquad$
ખાલે છે. પેહ્રેલા શખદના શ્સલથી ચ્યાલતા શ્યાેલા અર્થની સાथे મલતે ધઇન તે " પેહ્રેલા કાયદાનાલા લોહો" ચ્યેવોન અ र्य कईे छे, पણ पौन शய्यहे तेने छेट સેક નાણનાન્નગ પુલાસા કરવાન તક સા પી છે. તે ચાપણુને કહ્રે છે §, અiકवेट्रीલે
 સગા" ચ્યેવો fશ્યા છે, સ્ન તે વાનખી ફીતે માને छે के, सा સ્ર્યमां मात्र " नた દિશત" शய પુલાસા નેર્યૈસંધ" નીકત" શધ્પદથl કરે છે; પણુ "નપા" શખE નેનેા અર્થ ન યૈસસંધ "નવાન્૧य" કરે છે, તે ૧ગર તરન્નુ મો કશ્વે તેણે રહ્રેવા દીધો છે. હવે સા "ન

 र्थ "घણીીન ન大્દીકને સંધંધ ધશવનારાં નવાં વْશના લોકો" ચ્યેવો ધાય છે, અન તેથી તેમને લગતાગ્યાને તેમના વહીલોની સામે મેલા શકશશ. ચ્ખ રીત વહીલેો ซ્યારે ચ્ખૅ પુશાતમ łાયદ્દે ધશવતા હતા, તयારે


यદેા ધશાવતા હતા．પરતુફ વળી ટીકા કરે


 પણુ તેન ખા૫ તરફના વાશસામાંથી ધાતલ
 સ્તાચ્યે ગ્યવા વેદે આશપ્નદ્યેક યા ખીન આાંથી ઉછીના લોધે છે，કારણ ફे સા ખાના ફાઇથી નાકવ્યુલ રાપી શાશશ નહીં ક， ＂નધાનન્તિશશ＂અન＂નાભાનેદિષ્ઠ＂ शખहો ख्येક ધીન સાथे નીકત સंण ધ ધશવે છે，અન તેચ્ચામાં＂નપ્યાન大！દિ શ્ત＂શખદ પ્રथમ નીકલેલે દીસ છે．પણ ＂નાભાનેદિષ્ઠ＂ને હીં हुચ્ચા વારસામાંધી ખા તલ ધयલા みनુના हीfશ લેचे समने છे， તે ઊपरथा ખश्नुई ચम માન છે छे ચા શપદના અ૨થ＂હીંકુચ્માની પડેશામાં a સ્તા પણ ધર્મ અન ભાષામાં છુゝા પこેલા લોકી＂ના ધાપ છે．આ ઉપરથી ચ્યેવા સાર નોકલે છે ऐે，＂ઐતફิચ－ખ્રાફ્મણ＂લખ્પા
 पણુ પાછળધી તેમનાથા छુહા «ચલા લોકેની

યાદદાસત અથવા કથા હીં કુねા ધરાવતા હતા.
 લોકો અન " પરધાત" અ્થવા " પેશાદાદ પન " લોકા ચકન છે, અને તેચ્ખા હીં દુચ્ચ તેમન ધરાનીચ્માના સામાનપ વડીલેા थ તl હતl.

પરનુईના આ અભીપ્રાયમાં લાસે ન ૫ણ ભાગ પડયો હતો, અન તેના Alterthumskunde ની પેહેલી આવૃતીનાં पेહेझा પुસ્તકન પાન प२० मे ते ન્નાનામાં આવશે. તે આમ ધારે છે ૬ે, " નાભાનેદિ
 અર્થ ખનન કામ ૧ાળાચ્મા "ખરે ધર્મ પા ળનાશ""ચવે સમનતા હતા. તે પુછે છે ૬ે, આાનામ ઉ૫૨થી " અસલ ધર્મંમા જુદી જુ દી શીતથી £ેફફાર કશી ઊપનનવવામાં આવેલા સુધરેલા ધર્મનું નામ शું સપણુ મेળa તા નથી?" તે સ્યવું માને છે ફ, "ન ધર્મ અને ક્રિયાનાં નુદાં પડવાથી ધફાનીચ્ અને હીંદુચ્યા છુટ્ર યયા હતા, તે ધણુીન તાશ પીના છે, અને તે મનુ火ીી ઉતરી આવે લી ખંન કોમો હળ સુધી યાદ ફાખે છે."

$$
\left[\begin{array}{ll}
2 i
\end{array}\right]
$$

 मे લासेन पाહे। ये સुश巨લीみi ચાવी 4








文 घशાવતો ન હતો．પફ ગે है，લાસેનને
 ૫ણુ તે કભ્ભુ કરે＇ેં કे，તેને તે ખુલે। સ भơ पडतो नथी．तેનું કાશણણ સા छे है，ते


 ઠાં પुસ્તકને પાને २૪૩ મે ચા ఓકฑાની લં ખ：નથી．તપાસ કશી પતાવયું છે ईे，＂નાભાન દિધ્ઠ＂ને। અર્ય પરતુई ધાર छે તેમ＂નવા qંश＂ના ધતે નથી，पણુ ધણીીન ચતલ
 ભા＂શ凶દ નેનો અગળ પુલ્લાસે ક૨શામાં આશતે ન હતો，તે＂નાલિ＂શપ્પદની ૭ मી ગેક વચ્યન છે，（ મयुर ગને લડજીગ ＂નાભા＂ને ૧ લી ચ્ય qચનમાi લેખे છે，）みન વેદમાં तोની સર્ય＂ધણીીન ञ તસગની સગાધ＂ધાય છે，ચ્ચેવો ખુલાસેા સમનાવવામાં ચ્યાે છે．શાથન ચ્યારે ચાલી ન＂વીપ્રનો હીંદી અભયાસ＂નામનાં
 નો અ્ર્ય＂નવાન્વय，નltત＂子શવામાં ન જું વ＂श નહીં，૫ણ નવમી पेહ્હીની સગાધ
 ચ્યાન＂સપીંડ＂ને લગભગ મલતેા ખાલ છે．સાધારણ ૨ીતે પાર્યીચ્યી તેનો અર્થ સ ગપણુ કરે છે，૬े ન્મ આiકવેટીલે કશ્યો છે． લસસન પેતતાના＂પ્રારા અભયાસ＂ની viીશ આાવૃતીમાં પાને q；દ૨૪ મે પેતાના અગળો！અભીપ્રાય પાછે ખેંચી લીધે છે， અને તે Łહ़ छे के，＂નાભાનોદિષ＂અન



$23]$
ચ્ચા વચ્ચ તવાશખ ३પીકશે સંખંધ નથી.
 ર૧ાર ક૨વામાં મુશછલી નડે, તેપણ તે ચ્યા ચ્યે પીજા સાથે અતલગની સગા ઈ ધશાવતા દીસે છે, તે કોย ના પાર

 ના છે, ચને તેનો। તે ચભીપ્રાય તે શખ્દના પીન लાગની પાખતમાં ગ્રેઃ છે, પણ પેહેલા ભાગના સંધંધમાં મુશફલીચ્ચા ન'ડ છે. હીદુ " નાભા" શખ્દની સાથે સફપ્પાવતા " નભા" श凶્દમાંના સ્વ૨ દુ"છl «દ ગયલેા નેવાથી અન્યயી ઊપન્વી ન્ધચ્ચ; એન પ્રમાણે "ખ" અક્ષર પણુ અન્ધી उ૫ નાવે છે; કાશણ ફे તેને ખદદલે ய્s (૧) અ
 ひદ ખીత ભાષામાંથી લેવાયલે હેાય ચ્ચમ દીસે છે. ૧ળી હીંદુ "નાભિ" શખ્દને મલ તે ખાલ ધશાની ભાષા્યામા હૈયાતી ધશાવતા માલમ પડતે નથી; તે ભાપા્ચામાં ચ્જ પશ્યંત ને શખ્દ વ૫શા છે, તેમાં "ભ"ની જગાચ્ય "ई" સक्षर ન્નેવામાં આવે છે, ને
[ २४]
 qચ્ચા। સ" ધ"ધ અનીશચીત રeહ છે.

આા પ્રમાણી "નધાના્ઢ઼દश्ત" શખદના અર્થ उप૨थી ગ્યમ પुર્વાર यઈ શછ નહી
 ના વર્ડીલેથી નુનુદોન મહ્ન્પ ધશવતતા હતા. "પચ્યાtર્યેદકચ્ચષ" શખદને અ્ર્ય પણુ અગતને। છે, પણુ તેના ખુલાસો સમનન વો વધાર મુશほેલ છે, કાશણ ફे પારસીચ્યા

 તે भળેછે, તે ઠेકાણેથી મળતી નુપાની સાથે ખંધ ખેસતેા નથી. कે આાપણે તેના ધાતુ વીચ વીચાર કશયે છીયે તो, તેમાંના " પચ્ચા ઈर्य " शખદ " પેહ્હેલા " ચવે અર્ય ધશા વે છે, ચ્મમાં કાં શૈ નથી, પણુ પાન્ન હા थ ઊપ૨ " દક્્ચ્મ "ના ધાતુ અનીશચ્ચીત છે. તેન પરનુફ ચ્પળ નણાવી ચુકા છે તે મ માત્ર " દfૅષ" ધાતુ ઉ૫૨થી કાહ્હાડી શ કાય, પણુ તે ધાતુ ఫે મલતા નથી, અને તેथl "દłગ્મષ" શપ્મદ કાย પારકી ભાષાને। નીકલે ચ અશકય નथી. પણા આ શખદ

［ $2 \xi$ ］
ચાને＂હોશમનદી સવાલે＂ચ્ શખદેા ન્નેવામાં આવે છે．（ વીસ૫૨દ ક૨દેા q લે， Ł子રે ૩૦ મો；子．२ ન્ને，ł．૩૨，૩3；યન શને હા ૫૬ કશદેા ૧૦，ફ．૪；હી ૭૦，ર． ૫く તથા ૫૯）૧ળી ચ્ચેક પીન્ન વાકયમાં
 શ્ને હા ૧૭，き．૧૦ મો）મળે છે．અા સધ લે ઠેકાણે અસલ તરન્નુમામાં＂દfચ્મપ＂ માટે＂દાદેસ્તાન＂અ્મયના સેમેટીક＂દી ન＂શખદ વ૫શય છે；નેના અર્ય ધનસાફ ધાય છે．પણુ ધણે ઠેકાણે અા અર્ય પોહોલેો છતાં ધંધ પેસતી નથી，અને તયાં પીન્ન or અર્ય શેધધવાની ન્રૂ પડે છે；સંખયાના નામેો＂ત્રણુ＂ચને＂પાંચ્ય＂શપ્પદો સાથે ન્યાં＂દકચ્યપ＂ન્નેડાયલો મળે છે，
 ૩६；હા ૨૦，ફ．૬；હા ૨૧，ફ．૩．qળી યુ શ્તીના વીચાર પ્રમાણે ગાહ 3 （ ઊન્ન્ર વન）ના ₹કશા ૭ મામાં પણુ ચવેન શા દ મલે છે．ચા સધલા ફકશા્યામાં અસલ ત
 ＂દાતુધારિ＂કશી ગયા છે，નેની અર્ય
$\qquad$
ન્યાઈ વાકય ધતે તેચ્પા સમનતા હતા, ચમ યનશને હા ૨૦, ફ. ૬ અને હા ૨૧, ફ. ૩ ની શરેહ ઊપ૨થી માલમ પરી આવે છે, ๙્યાં "થ્રાયો દકન્ચ્ય" માટે ચ. વો ખુલાસો કરવામાં ચ્વે છે ફे, તેમાં ત ણ વાક્યે (વચીશ) સમાયલા છે. ચ્ચલા મા ટે, ડી હાર્લે વાન્પી ફીતે તેના। સર્થ "વા કય" કરે છે. વળી તણ ょકરાચ્યા—યન્ર્ન હા ૪૮, ફ. ૨, ૩ અને હા ૪૯, ł. ૩૨ મા તેના અ્સર્ય (તેને concreterામ તફેકે લેધ) "દ! તુખ૨"ચ्यેટલે ન્યાયાધીસ કશવામાં આાવે છે, અને વળી છેલા નણુાવેલા ફકશામાં તા તે અર્ય સારેા દીસે ઇે.

ચા સધલા ईકશા્માની તપાસ લેતાં સાખેત યાય છે §ે, "દક્ર્ચ્ય" અને "દચ્ચ ન" કાં ચ્યેન અર્ય ધરાવતા शપ્પદે। ન થી, અને "Ef્ચ્ષ"ના અર્ય ધર્મ નહીં,
 ચદાને લગતાં ફરમાને આવેલાં છે. તેની સાથે "દાત" અને (હીધ્રુ) "દાથ" શખ્દે! મલતા થાય છે. ચ્યલા માટે "દfશ્ચપ"ને। અર્ય હાર્લ માયEો, કાનુન, ₹૨માન કરે ઇે, તે પસંદ કરવા ન્નેગ છે.
［ $2<$ ］

૧ળી વારેધડીચ્ય ચ્પ વસ્તામાં＂દકચ્ય
 ભાગ તરીક みળั છે．ચ્યાં સ્મ子 સમાસ

 લ નહી શાપનાર ગ્ર્થ્ન भળે છે；પણુ ધણે
 ＂Ғષ＂ને પરાய્ みલતે યાને એાયદે， झનુન थાય છે，નેને લીધે સસલો ત ૨શ્નુમાચ्यાभાં તેનl સર્થ＂દાદેશતાન＂ચ્ય થવા＂દીના＂કશી કશ્વામાં સાલ્યો છે，નેમ


 भणે છે，નેને સર્ય નણણા માહે સાપણે ચા સધલી તપાસ ચ્યલવી છે．માશ તરન્મુ મામાં હુ અાંકેટીલ અને પર્નુન ચા ધારે તદ્દન ચ્લા्यो છुં，અને સાધારણ રીતે
 ચ્યે કર્યે છે．પણ તે સુધ્યાશી તેના સર્થ
 ચ્પ छે，અને તે ઊપ૨थી નશ્થુશ્ત્રની સાગ
［ २［ ］
भચનો જમાની，નેને ચને＂પશૈઘાત＂ન

 ધણુું સંભવીત છે．પણુ અવસ્તાની 子રત આવે સર્થ 子खતે હેા તે ધણુુુંજ શકમંદ છે．＂भે મવાર્સ ચ્યાર ધl લીંગવીસ્તીક સેસા यट्र？＂भां પાને પીને દાશ્મેસ્તેત？વાबળી રીતે ટીકા 子રે છે छे，યશ્ત ૧૩ મી，ફ ૯૦
 પેતતે અને તેના સાગેર્દ！＂પચ્માઇ ર્યે।－દકન્મ્પ＂ थી ચ્યાળખ્યલા છે．પણુ તે ખીના કભ્યુલવાથી અવસ્તા સાमे फे ચ्येंકथી ઉલત્રી વાત बણા！ વવાની આ્યરેપ લાગુ પડે છે；કાશણ ફे यન
 ને＂Eક્્યષ＂તશીક સ્માળપાળ્યો છે，અને

 તેને લ！ગુ પાડવાનું કાશણ સમન્gં મુશ કેલ યઇ પડે．

સા કાミણેથથ ચમે સાષ્પેત કર્યું છે
 ซ！દિश્ત＂ને 凶ે પીનનની સામે શ્નુ ક？

વાથી，大શ્યુશ્ત્ર（ અસલી ધર્મને）સુધાર નાર હતા ય્યેવા વીચ્યા૨ને ટેકે みલતા નથી． ખળી પારસીચ્માનાં ૫વીત્ર લપાણી｜ના કોઈ૫ ણા ભાગમાંધી આ વીચ્ચારને। પાలે। મળતેા ન थी．ञ૧叉્તા तेने भाननाशા्योने भाटे शुं છે સને તે કેવા યવા ધછે છે，તેની પુરત भुய्यानी ते भांधी નીચ्चे प्रમાણે みળे छે：－ તે（ અ૧સ્તા）よૈવર્ને કલામ છે，નેતે ऐે ळ尺્યુશ્તન ધશારતथી કહ્યા હતી，અન

 Чદલतે હતત，ચ्यમ તो માની શłાયન નહી， અને તેथા તે（ન્શ્થુશ્ત）ને સુધા子૨ લેપાવા नે હ子 1 थी
 ๕્વરન પંસંદ પડે ચ્પ્વી સારી શંદગ ગુન ใી ગયલાચ્યાનાં નામ અ્સ્તા શ્યાપેછે；પણ
 વીને અ્યવા ધીન્મ કોઇ ઉપાયધી તેચ્ચા પરે મા૨ગે ચ્યાલવાને શાતોવાન थતા હતા，તે સાથે


［3？］

પીछીણુી શકશે，અને તેમાં નણુાવલા $₹ ?$ માને પ્રમાણેન તેચ્યાચ્ય 亡̀tતાનં શંદગી
 સ્તામાં के પીને देथे बશ્યુશ્天（અસલी ધै
 પાયેા ఠડતેા નથી．ખરં છે ફે，ચ્ચા વીચાર ના ટ̀કામા સ્યાીી્ખાનસ મારસેલીનસના ચ્યł લપ્પાણુની સાધા！૫કડવામાં સવેેં，
 ખાલે છે：－
 ખનાર ને પ્લેતે，તેણે＂માગીયા＂ના ચ્ર્ય ＂માvાળસ્તીયા＂સના મારંમીં’ श’્દથી

 માં ખાક્રયન ન્ર2યેરતે ધણુા हुวના ๙માનામાં चासहयन सोझानं ધણી犬 छुपी कीयाये ઊम री હતી．પモી દวાયસની પીતા હીસ્તાસ્廿，ને



 ते વनની શांत સुपรीદી（લ्यां વसता）ખ્રાल
[ 32]
 તેમની શીક્ષ્નાથા દરાયસ સ્પાકાશ તથા સ્કાશા ગા'ગાચાની હીલ્યાલની રીતીચા તયા વર્મ
 હ્લી મંંળવી શકા સેંટલી શી凶ી લીંી. ૫
 તેણે માગી લોછોનાં વાકયોમાં બોમેરી.


 ણાવેલા નેવા દીનદારેા તે (દશનની) ચ્ય! ન હેશ, કારણ ૬ અ્વર્તામાં નણાવેલા દીનદારેઃ કદી

 મેળં૧યા હત, તથા વીશ્તાસ્પ નેના પરેહન
 ણે|નાં હહાપણલી વધાફे કશાથ्यो। હ્તેા- ફેમન શોહ્રેનશા心 નુલयનની हुપદાयક ચસહાધમાં

 ન હતા, તે ચ્ચાકસ છે. તુર્તન્જા ચ્યમ વીચાર
 ધर्म बिंश्र वाતચીત कશીને સ્પા પીના મેળवી
$\qquad$

 શે. મને તેા કાઈ પણુ શા વીના માલ઼મ પડ્ડ છे छे, बरभुश्=્ર અને વીશ્તાસ્પનાં નામथ! રેમન શેહ્ડેનશહાતમાં નેે ધનાઘતી દસતાવે ન્ન ફૂલાવો પામ્યા હતા, તેના અાધારે ચા મીઅનસે લખ્ચાણ કશ્યું છે; તે દ્સ્તાવેન્નમા
 લગતી પ્પાખત હશે.
 આ આવે છે કे, ધશાની્મ્યાના અને સામા -ય જીતે પુરાતમ લચ્યાણો|માંથી ચ્મł પણુ ચ્સજં ચીનહ્ર મલતું નथી है, તે ઉપશथી ના થુશ્તને ચ્યૈ ધણુ|વ અસલી મહ્નખના સુ


 શન્રને અસલી ધર્મના સુધાફે કશનાર તરફા
 or નહીં, पણે તેનાજ ન્નેવi भન્યુત łારણે। ધશાનીચ્માનાi ધર્મ સં ખiધધી લપાણોમાંથી ? જુ કરવાં પડ઼શે. હવે અવસ્ષતામાંથી અાપણ

 કરીशुं तो તેને ખચ્યોત પ્રथम જમાનાના ન્નેg આ આણણ ગણીશું નહીં；પણ રેહાાદે તે ના ને પે ભાગーચએ વધઘ અસલી અને લાગણીચ્માથી ઉભો થયલે，તथા ધીન્ન વૈધાર પાછળને અને અલંકારી ફ્ક્યયાચ્યા सાथના－કર્યા छે તે આપણે よમ્યુલ રાખી શાકશું；પણુ बરरथેશ્તી ધर्भનો ને ભાગ લાગણીમ્યાધ્યી વધારે ઉત્પન થયલે છે， તેને મહુોમમેદન ઈતીહુાસ કત્તાં્યાન આ ધારે，નેમ દનક૨ હ૭ પણુ લેપ્પ છે તેમ， કોઇ વધારે નુનના પેગમ્ખરની ખનાચત ત
 શ્રચ્યતચ્યાનની તવારીખ હય્મામના કરતાં q દ્યારે પ્ઞૂશ અમે માનતા નથી．

ख्यૅ અસલ પैગમツ૨ ચને તેના ई श्માનાની જગાચ્ય અમે ચ્યક ચસલી અાર્ય
 ધर्み અસલી વખતમાં હીંદુચ્ચા તેમન ધૈની ચા लેગા પાળત્તા હતા．ચપણુને ચ્યું સની



हだ વસ્તા આર્ય સો＇ઇે（ઈશનીચ્ચા），તેની આા પાનુમ્ય વસ્તા વેદીક હીંદુચ્યાથી घણુી 千ા पताभा નુદા પડતા હતા，તે ધીના સંM વીત છે．અ્સ્તાનો ધર્મ સધલે। અસલ સાર્ય ધર્મમાંથી ચ્યમને। ચમ નીક૯યે હતે， ચમ માનવાની આપણન ફર્જ પાડે ચ્યવું કોઈકાશણ નથી；તેમન્ ચક પળવંત હાધ
 ધોશણણ શચ્યવાન શકિતરાન ધયા，તે આગ भચ્ય तेના ચસસ ચને નયા ચાકાર વચે ધણીી મેટી મુદત નીકલી ગઈહતી，ચમ સવીમર્ચા સામે આપણુન કશે અટłવ નડતતા નથી．

સા્ય જમાનાના વપ્ખતમાં ધચીનીચ્ચ ને। ધર્મ ચનેક દેનમતી હતી，ऐ્મ સવી કાર૧ૉધી આપણે ઠગાવાના નથી．અવસ્તા તथ1 वेદ્માં નे નુદા નુદા સામાન્ય हेવતા છે，તે તે વેળાચ્સ લગભગ ચ્યૈસફખ્સી પંક તીના લેખતતા હતા．ચા કુનીયામાં ભલાં મા ણસાની નોડે ખુું માણસાં પણ હૈયાતી \＆્વ ફાવે છે，તેથી નેટલી थેટી અન્નયી ઉેપને

 ૨）山े ઈُવશી વિચારાનો આગમચ ઊભા ધચो
 છ．દઃાયસ અને તેના ગાદી વાફેસા ખે $ย$
 મ ક્ુુલ શાખ્યે，તેપણણ તેથી ચ્મ નકી થ તું નथી छे，ते વિચ્યાર તे qu્ત હસતી ધશાવતેા ન હતા；તે ઊ૫૨थી ચ્મવેન સા ૨ કાહાડી શાકા કે，તે વેળામ્મે સઘલે ઠેみાણે તે વિચારા પંધરાયલે $ન$ હતે．૫ ણ મુસ્તかી કારણી ઉ૫૨थી હુું ચમ ધારંછું કे，પ્રथમમાં ચ્મ પ！દશાહ（ઇશ્વફ）
 મતને ન્નમ મળી શછેલે હેાય નહીં．
 દેવતાચ્માની સંvથા घટાડીને ખેનીજ શા ખવાને કધ્યુલ ધાય ચમ માનવું મુશછલ છે；પણ્ સધલાચ્માને ૨દ કશી ચ્યકનેન મे દા ક૨્નાર અને સરદાર તશીકે તેચ્મા કમુલવા તૈયાર ધાય ચ્મみ વીચારૂજ સેહેલું છે．પણ આકાશ તથા નમીનના પેદા કશ્નાશ ચ્મએન છે મ્મમ ક્ુુલ શપખવા પં્હી，તુરતન છે।

ยના પણુ મનમાં સવાલ ઉત્પ્ન યાયછે ફે， पेદા 子શ્નારની ઈz્છાચ्यાને તાणे નહીં थ નાશી પશાળી સા હુનીયામાં ક્યાંધી અાવીછે？

 यझ子 તરીडे पे ยृ ણવાની નરૂ૨ છે；અને હુું માનુ છું ફे，
 ચાર ૦્નોવામા સાવે છે，તે ધશનીમ્માગ્મે ચા हुનીયા ચને તેની હાલત વિષે भેળવેલાં જ્ઞા
 મેનીદ（હપみની）પાદશાહ્રોને કુનીયાના ચ્ય કલા સરદારેા તરીક લેખ્પામાં આવતા હતા． પણ વખ્તત જતાં નણવામાં આવ્યું છै，પૂ
 જ્યાંના શેહ્રેનશાહ્રાને અ્સ્તામાં ક્રંગ્ગાસ્યા નનાં નામયી ક૯્પીત ३૫ સાપવામાં સા व्युं છે．પટ્વિ ઉ૫૨ पे હશき પાદशાહી
 વાનોl વીચ્યાર તેみનામાં દાપલ યચા હતે， તે ધણી｜ન સંભવીત પનાવ છે．ધશાની દ્રમ્નના મુપય કાનુનામાંથી અસલ સ્લા્ય વिચ्याરે।

禁笑
પેતાનની મેળે નીકલી ગયા હતા，પણુ તેમ ના उ૫૨ ચ્સા ધાપતમાં પાશ્ચમના લેછેની ચસર ฯર્ધ ન હતી，ચ્મમ માનgું ભુલ ભરે
 સીર્યના અને ખેપ્પીલેન્યનાન્ પાહેશી તરોકે ચ્સર કશવાને શક્તિવાન હૃતા，ગ્મ મ નथી．

ધશાનીચ્માનાં મંત્ર અથથાા માંથ્રને અ યર્વ વેદ્માંનાં みંત્રે1 સાથે દનકરે સર્ખાવયાં છે，પણુ ચસીર્યા તથા ખેપ્લેલાન્યાના ขીલારેકી લેપ્પામાં ને મંત્ર આપપણે ન્નોધ ચ છીયે તેમની સાथે તે વધાફ મન્વુતીથી મલતાં ઊતફे છે．
 ૫૨ ચસર કશી હતી，તે ધીનાની સાષેતી મુ ૨ઘ્યા ચાતેના ન્ભુીતા ક્રૂસ（Kyros） ના ચીતાર ઉપ૨થી તેમન ગુનરૂલાં આદમી ચાના પેલી કુન્યામા ધતા ઈન્નાई વिષે ઈશિનીચ્મ્ય પાસેથી દનકર મેળવેલી વી ગતે। उप₹थી भणे छે，दे ને જાતા ચી તાર ચને વીગતે દથ્તામાંથી મળે છે．


$\int_{0}^{2054} 5$
અને મુખ-ય ધાપતામાં તદન નુદ્દાજ પ્રકા ૨ના ધ'ર્મ ધશાવવા છતાં, હાલ જ્માનાના આર્ય ત્લોછાચ્મ તેમને, હ્નરે વરસ ધવા છતાં, નળળવી ફખ-्या છે. નર્મંન કામની નુદી નુદી પ્રન્નમ્યામાં હાલ પણા, પરેાપ કારી પરિચ્યા, દશીચ્મામા રેહેનારી દેવીચ્મા, પહાડેામાં વસનાફા ભૂતા, વગેફे વિષેનું યકીન નેશામાં ચ્યાવે છે. નુદી નુદી ધ્રન્નચ્ચાની મન શકિત, તેમના દેશેાની કુદતતી હાલત અને તેમની પેાતાની કેલલણીનાં પ્રમાણ ユ્રમાણે, તેચ્મામાં ધર્મ સંખંધી વિચ્યારે ન્નુદી નુદીદી ૨ીતે પીલવાશ ન્નેઈચ્ય, તે ખી ના સેહ્હલથી સમળ શાકશે. પાસ કશીન આવો મામલેા અપપણે ગનદિઠ ફરેશતા
 ૬ે ન્ચ્યા માણુ જતનાા ક૯યાણ અને સંક $ટ$ માટે ક્રાલબ ધશવવે છે. પેતતાનાં અસલ રેહ્ડાણમાંથી みળેલા વારસા દાખલ ચા घłીનन ને પ્રનચ્માચ્ચ પફાધર નાળવી ૨ા ખ્યું છે, તેચ્મામાં પણ-દ્દાખલા તશોફ ફૈ।
 ધયલા ન્નેવામાં આાે છે.




［ чุ］

ये ગણाते। હતतl，अने ફेमन शबन्द Genius मां उत्पन કश्ञानी श⿵⺆तनो के અર્ય છે，તે ધાતુ સાધીત શய્દે।，નેક્ર है Dii Geniales चनે $=$ Lectus Genia－ les ${ }^{\imath}$（નવi પરણેલાં ન્નાડાંચુ પીછાણું） みા દેપ્યાઈ ञ્યાે छે．
 चान्या हे．

ए Чૅ太स આયાહાનસ પેતાનાં પુસ્તક ના ૭0 માં ખાનામi કહ छे 亏े：પાણી，જ્મીન，


 यंद्रने हेЯता तरीड सेचवाभां यावे छे．तेम्म।
 तेમने geniales કરી કહેવામાં د્યાવા હતા．
 કમાં નણાવ छે 乡े：छાเรરં જણીન પેદા કરવા

凶ીधાણાંન પણુ geniales નામથી みાળv વામાં અ્યાવતું હુું．सीસジ। પोતાના ચ્ક લ ખાણુાં જણાવે ऐે ૬े，＂તેણીમ લગનના હ૬

પણા રેમનના ચ્યલામાંજ અચさયા ન હ્તા．પાધળા વખ્પતમા તેચ્મા Genius શ ひ્દ માણસેનાં સંડલોને ૧૧ લાગુ પાડતા હતા，કાશણક તેચ્મા ચ્યું માનતા હતા है， ૨ાનદવાશી મંહલીચ્યા તેમન દરેઍ માણસસા માં નુસ્સા ઉત્ૅંન 子રનાર કાઇ हેવ છે；ફેમ ન પ્રના，લશાશ ચને શેહ્નશશાહના પણ૭ન ગણુવામાં આવતા હતા．ફેમનેા પોતાના तेभण पोताना פन ₹₹ ना，ચ्ये हे है

मાगવવાનું ને みીణાણું（lectus geniales） मे वरસ સગાઊ તેણીની દીકશી પરણી તે व ળાચ તેણી માટે તैયાર કર્યું હતું તે તેણીમ
 પोताने भाटे तैयार કझव्युं तथा સીંગ भ1尺्यु હું．

११．रोमन सીક્કામા ઊपर स्यापण़




 રેાના શ્રા＂વગેરે મળી અાવ छે．
 के＂डु＂तमाने ञનના，ન્મના હાયના ચને




 ૨) ૪હહહ છે. ચ્યફેમનનદ લોકેાના પીલા રેકી હરફ્રાના ને નુન લેપ્પે રહ્યા છે, તેમા ચા નામ મલતું નથી, પણુ આપણે પુરતી સલામતી સાથે કહ્હી શકીશું ૬ે, પશ્ચિમ ધશા નના લેછે તેન ક્રવવ્વ કહ્હેતા હતા, કાશણ ૬ तेમના 山ક પાદશાહનું નામ ક્રવશતિસ भળે છે, નેને ગ્રીકે ફ્ર્ગ્માતિસ નામથી ચ્મ ળપે છે. આા શષ્દનેા અર્ય ૨ક્ષણુ કત્તી ${ }^{\imath \epsilon}$ થાય છે.

१ง. ન્ઝુચા શપીગલનું પારસસમાની દંतsયાનું પुસ્તક ભાગ ₹ ન્ન પાનું ૪૧૮.

ใ८. णेडे वुसर्से ;رण शज्ह पोताना है।
 खे. मહોમも



 मાળ ખाव छे.
 ોેમ બતપૅન થયા, તે ધวાની ભાષા શાસ્હના
 शुं विચ्यार ધશાવતા હતા, અને छેચી ફીતે તેચ્મા તેમની શ્પાશધコના કશતા હતા, તે વિ ષેની સાપણી ખપરેાના સાધા? અવસતા



 भाटे वापरी राइાय, ले ॐपग्थी नीकससा લागे
 भां ममन सनुमान करे छे. खने तेना सर्थ माटे नैयैसंध सાथे मળतो થાय छे, નे तેના

 માને छे छे, पર્સેપેલીસના સ્थल्मि હ૫र મળી
 હે। ચ્મ માનવામાં ચ્યાવ छે, તે રાન્.ના માયાં ઉ૫र ઊગતે હેય એેમ લાગે છે. ૫ણ વળી વષ ધાતુ વત્=્પાલનુંના ધીને સાકાર હીઇ શ્ક; સ્લાતમેન "大્નૅ" વીષેની પેતા ની સરેહમાં એેવા સलिપ્રાय સાપ छे; ચनે के तेम है। ते त्रवपि सज्ह संख्टृत
 ખुલાસાન ચ્સલી લખાણી|થી કशे टेछो मળ

 みને પાત્સિચ્માની દંતકધાને લગતી ચ્યાપડી ચ્મામાંથી તેમને વिषेની વધ્યાર પુસ્તી ખખ રે みળી શ૬ે છે．

સા લપ્ખાણેામાં ત્રવષિચ્માને ધણું કશીન＂ચશેા માણસસનન ક્રવવિચ્ચા＂૨૧ ચ યવા＂અશોા માણાસાની ભલી，પવિત્ર $x$



२१ નુચા यन्रने હા ૫，ई० १६： ادנرMטן，



 سת ．
 Łકરે। ૧，ધત્યાદી．

 צ וא，





## ［ §ч ］．

ત્રણે પ્રમારની ત્રવવિચ्याનિ વારેધડયે સાથે આશધધામાં આવે છે．દાખલા તશેક，ચ્ય子 ओીત્તન ${ }^{33}$ નીचे પ્રમાણેનું，મળે छે：－મશણ પામેલા અશે। મરहેાની，ఐ્રવતા અશેા મર દોની，અને નેચ્ચા હ૭ જનમ્યા નધી તેમ ની પવિત્ર ત્રવવિચ્ચાન અમે વખાણ્યે છીયે． સર્વેथી છેલ્લી લાકકકધ1＂भિનાખિરેદ＂માં उ૪ માણસની ન大厂ર પડતા સઘલા સંખ્ય

зз यन्रनનन ＂频 3



 دבצ באואד
 ואת － 6
 ई今े। २३．



［ ง ］



 પ્રમાણે ચ્યાલનાફા સધલા લોકાની ક્રવવિચ્મા ને આરધવામાં આવે છ．．＂૪＂

ત્ર્વવિચ્ચાની ખાશ્यત વર્ણુ｜વનાની ঋ મે उ૫૨ छોશેશ કશી છે，અને હવે સવા લ આ ઉलો યાય છે કે，નુદી નુદી પકાશ્ની夫્રવपિચ્મા ન્મની અસર ભલા भિનાનીતમા

 કામ લેવાની ખાસ इઢી કેવા પકારની હીતી ？ ચા પખત વિંષ પણ અવસ્તા આાણન પ્ર્ત્તી ખખર આપે છે．

૪૫．ન્નુચા ગાઈગર，પાનું ૨૯ી．પરત
运


 ૪૬．यरत १ उमी £કさे। २ન्nે：ગાઈગર
 ये પ્રમાણે કવિતાની રાહ્માં લાવી શકાશ：－





વષિચ્షોનાં માનમાં ખાણાં અપાય છે, તฯા ધર્મગુર્ચ્પ અને ગશીખ સોકો઼ન પેશાકોની ले) અપાય છે. ${ }^{4 \in}$

અવસ્તા પ્રમાણે ર્ર૧વિચ्याનું કા આ જ જતનું હતું, અને ચ્મ જીતે પૂર્વ તર ₹ના ધશનીન્મા તેમની આશધના કર્તા હતા. પશ્ચિમ ધશનનાં લપ્પાણેમાં તેમનેં તેમના નામથી ચ્યાળખવામાં આવતી નંથી, પણુ તે છતાં તેમને ક્ર૧મિચ્યાનાં નામધી પીછાણુવા માં તઃા આશધવામાં આવતી હતી, ચ્મમા
 વખ્મતાં ધર્ઈ ગ્યલેા ધતીહાસ કૅત! થીચ્ચા।

 દश रात पसार કरे ईे みने स्या रीते महह मे ળવવાની માગણી કरे खे: छોણ સમને qખ્ખા
 अमने याह केश़ा? छोए अभने हुवा होरा? छो।
 તथા સારીવીદાર્યં' ધ'દગગ સાથે અમને સ્સા
 भानुं २८l.
૫૯. બુુો रપીગલનો અવસ્તા ચ્પ ભ્યાસ અને પારસીમાની દંત કથા.
 \＆ ［ ↔ ］
 નના શાનાની પુશામE 子શ૧ા માટે，ยશાની ＠！มશવાના રેવાન પ્રમાણે，શાનના શ્ગન માટ，જ્યારે તે પાવા પ્સતત，ત્યારૂ ખાણાં ની ચ્યł ટેખલ પીછાવતેા હૂતા．હેશેદોતસ
 મરતી વેળાચ્મ પેાતાના પીજાણાં આગલ लે

 શાહી દેવતાચ્યા＂નાસપત અ્યાપયા હતા કે，તે ચાચ્મ મિદ લોકેના હ્થ્યમાં પાદશાહી જવવા

૬૦．થીચ્ખાપામ્પસ，ચ્ચાપડી ૧૮ મી． ¡थેનેગારાસ，ચ્યાપડી छ ડી પાનું २૫र A．B．C．

દ૧．હેરાદાતતસ，ચ્યાપડી この દકરે



 ના સપત તमे સઘલાચાન みાપી，તમને સઘ

 તમાર み્ શૂહ્નશાહાત મિદ લોકાના હાયમાં ब્વા દેધુ નહીં．＂





C
［ 6 ］
 વાર પ્રગટ 子રેલા તશ્નુમાને પણુ ગ્યેસર્પી ચ્યુપકદીથી પસાર કશી શłારો；પણુ તેણે પે। તાના નવi તર્નુમામાં ખંદગીની મતલய


 આલみ પડેંે．
 ગ૯Eદ थી，આપણે તે પનનની लેગી તપાસ ચલાવી

 ते घाद चशgुं नैधय्य．ते नीच्ये प्रभागे हे：－
 હख्या
 みनાहार्ष
 વાસ્તારૅસ્
 હ્રાર આા્યા ત્યાં સુધી ચ્પ ままશાની અને મુ－


［ $<l$ ］
or પુર્ષ છે，અને તે ૬ાઇન નહીં પણ ન્ર થુ\｛્ર છે．＂અપ＂ચ્યલે ધનસાર，પળ； ＂વiȩઉશ みનંહે＂＂્યેટલે પાકીજગી； ＂यिમ＂શષ્દ＂ચો ધમૅમ્＂ને પદલે શ ને＂વઈર્યૈ।＂ચ્યેલે સંપૂૂર્ણતાવાળે，ઉત્તમ ધાય છે，－્મમમ તે માને છે．

આ મુલાસા પ્રમાણે ધણે｜જ સંતે ૧łાર子 તરન્નુમો થાય છે；તેનીા ભાવાર્થ સારેા નીકલે છે，તે સામે પચ્ચીત હું કાંઈ વાંધે！ લેતેl નથી．પણ，મેં વારેવા૨ કશ્યુ＇છે તેમ， તે અર્થ સારેા લાગે છે，તેટલાન માટે તેને પાહાલ શાખવો વાનધી ગણાય નહીં．તે અર્ય પાહાલ શા્ખવા આગમચ，તેને વાજ ખી ઠશાવા આગમચ，લખાણ સાથે તે ધં ધ પેસે छે કे નહીં，અને તે કાઇ નહીં हु？子શી શફાય ચ્યની મુશકલીી્યી ચ્પાપણા મા ગ્ગાં મેલે छે § નહીં，તેની તપાસ થવી ન્નેઈચ્ય છે．પણુ અહીં ચા શરતી પાર ઉત રતી નથી．

આ ઠેકાણુ＂સહ્શ＂તયા＂સતુ શઃ＂શખ્દે बરથુશ્ત માટે વ૫શાયલા છે， ચ્મみ પુર્વા૨ કશવા માટે，ગે૯દ્ઢનર ચ્યાકસ
［ 《e ］
ફさશા્યા ટીં છે，નેમાં ચ્યેં નણાવવામાં આવ્યું છે કे，નેમ સહુરમનાદ भિનાઇ हુનિ યાનો＂સહૂશ゙＂તથા＂સતુઃ＂છે，તેમ or ઠ્ર્યુશ્ત્ર આ હુનિયાનેા＂અહુશ＂＂ તथા＂સતુુશ＂છે．ચ્યમાં વંદિદ્દાદની ₹ ગિ૨દ ધીશને છેલો ફょરે，ન્માં ચ્પશું જણાળ્યું છે ફે，ન્રયુશ્રનના છેકરે સને बરશひुश्天 પેતે યिમના＂q૨＂भાં＂અ હૂશૂ＂તथા ૨તુશ્＂છે તે，તયા યఠઢશ્નેના ૨૯ માહ્રાની ૬ દેl ईょરે，નેમાં ચ્યમ જણ્ણા વ્યું છે કે，હશ સા હુનિયામાં ૬ોઈ＂અહ゙＂ ૬ે＂૨તુ＂નથી，તે ईકશા અમે ઉુમેશ્ય છીીે．

ચા સ૨ખામણીથી મે૦ ગેલદનરના ખુ લાસાને નાણનાન્ન આ આધાર મળે છે．તે શ uદોનો છુટો અ્ર્ય ચ્મેવે！થઈ શڭे ચ્ય ખરી વાત છે；પણા આપણો સનાલ તદન નુ દે। છે，અને તે ચ્ય કે，તે સહીં ખ゙ધ ખસસ છે今ิ નહીં ？તકરર ખ＇ધ પાડવાની મારી સ્ર ધલી પાહ્ડેશ છતાં，કમનસીપે તેના નવા Чમાં હા छહહgં मન તદન અશક્ય લાગે છે． ते વिष्षનાં મારi કારણો નીચ્ચ પ્રમાણે છે：－




૨．તે મુલાસો ચ્યેલે તો તાણી તે। ડીને સર્થ ચાપે છે కે，તે અશાક લાગે છે． ＂ને પ્રમાણે ₹લ！ને સંપૂર્ણ અહૂ છે તેજ પ્રમાણે તે ઉત્તમ શતુ છે＂ऐみ કહ્હેચા માટે પુલાસો 子શવો 今，＂ન્ન પ્રમાણે ચહ તેન

 અને Эાઈ કશશે પણુ નહી．

3．અસલ §હ心લન્માનાનાલખ્પાણે৷ માં，પાશસીન્મ્યાની તેમન અવzતાની તવાશી ખમાં મ્મક પણ્ડા મ્યેવા શખ્દ નથા，है ને આવો નતની 引ોย＇પણ ક૯૫નાને ટેકે આ પતા હોાય．પેહેલશો તશ્નુમો ક૨નાશા્યાઃ？
 પણા મત लેદ §े આાંચłી વિના，સહૂની અ
 તા નщ！．ન્ન ખશી ધીના તેथl उલટીન હતે，તो शुं સ્સ્તા તેમન સઘળાં માર્સી



［ ER ］
લપ્યાણેા ચ્મકસ૨્પી શીતે ચુપકીદી વાપશી， તેને！દેપીતી ધનકાશ કરતાં ૨હ્રેતે ？નહીં， Чेशझ નહીં

૪．પણ વળી ચા ખાય્યતમાં ખુદ અવસ્તામાંથી ચ્મક સાપ્પી みળે છે，અને આ．ખીના અનામ્મધ્પ નેવી छે ફे，ન્યાંથી તેને। પુલાસે ખફેખ૨ みળી શહે，ત્યાંથી તેને શેધધાના छોશેશ કરશાના વિચાર ક૨વા માં આવ્યે નથી．દુંકમાં આ પવિત્ર કેતાખ માં ચ્મક પ્રકણ ચ્યાવેલુ છે，નેની સલાહ લેનાની કોઈ મરબ પતાવે，તેl મુશક્લીન્ચ્ચા
 પ્રણણ ચ夭શનેનો ૧૯નેા હ્ર છે，નેમાં પુ સું જ્ણાવેલું છે કે，મન્કર ખંદ્ગીમાં ને
 २ प̂તते छે．નુવો તેમાના ચ્સા અવસ્તા：－
＂યત્ દિમ્ ગ્યહૂમ્ય્ય રતમ્ચ્ય અદધ્રાત્ ચ્ યા દિમ્ પર્ચિનસ્તિ યिમ્ અહુરૅસ્－みન઼્ામ્


ગમે તે રીતે આા ફકશમાંન！＂પશચ્ચ નદિત＂નેા સર્ય કરાામાં આવે，તેપણુ ચહૂ તેન સહ્રુરનઢ！છે，ચમ તो તેમાંથી







$[q \bullet]$
（૧）＂અહ્＂＂ને કંતી વીलtતીમાં લે－ વાથી તેના પેલાસે！હ્રંમેશ સગવડ ભરેલે। थย શணતી નथી；પણ ને તેને 子ર્મણી વિભ－ ક્તીમાં લેવામાં આાવ તो તેનો ચ્યુલાસે। $\}$ ૨૧ામાં સેહ્રેલાઇ みલે છે；પેહ્રેલવી ત૨ન્નુ－ માવાળા પણુ તેને ચ્યેન વીભકતીમા સે છે．
 સંદ કશાયલો＂કરે છે．
（૨）＂અ૧＂શષ્દ શய્દોના અનાન ના કાનુન प्रમાણે ऋत સાथे भणे छે，पણ અર્યઁ મા તે ધ‘ધપ્પસતા નથી．તે વિષેની પुર－ તી સાપ્પતી માશા＂નશથેเશ્તી ધમન્ની ઉત્પ－ ત્તી＂નામના પુz્તłમાં પાંને ૭૪ માં મેં આપી છે．સર્થ સમળ્વવા માટે કાંઈ સંસ્ૃૃત ભેમ્યો નथી，તે ધીના નકી યઈ ચુકી छે． （નુચ્પા મારી ચ્ચાપડી＂De l’Exegese et de la cerrection des textes avesti－ ques પાનું ૧૮ ફょફેl ૧૦૭，ઇત્યાદી．）પણ
 みળે 习ે，તેના 子રતાં વધારે સરસ 子દી みલશે નહીં；કારણ કેઇ પણ શા－સ＂અ઼્，＂



［ 2०४］

૧ંદીદાદ ફ૨ગરદ 3 ફૅરે। ૧૨૦＂みા

 પยંતિ ન્સત；＂ફ૨ગ૨દ C ફકરે ૪૨ તथા ૧૦ ₹કફે ૯＂સ્સા થ્રતીમ્ સ્સા દિயતીમ્ ચા ળન્રરીસ્＂；યનશ્ને હા ૧૯ ફકરે ૧૧ ＂夫ા1 ઉવ્વॉનમ્ પાર્યનન આ વહિશ્તાત્ અંહ

 માધ ચ્પથ્રે． $\qquad$ ＂；હl 30
 ૧૦＂અ્સત્ અ્રિશ્તા યચ्यાજ્ષિત અ્યા હ્હુશિતે，


 તે આવે छે；નમ है，＂夭ંતુ ચ્યા અર્ય્યમા
 દાખલા ચ્સાપી શાાશે．

અહીં ખશ વાકયની શચના ધણુીજ સેહ્હ્લી છે：＂ચા યિમ્＝આ તૅમ્ યિમ્＂છે， ચને તે ઉપ૨ધી＂ક્ષస્રૅમ્ ચ્પહુશઇ＂નો ખરેા
［ $2: 4$ ］

ભાવાર્ધ આાપણુને みળે છે．પણુ ૨સ્તેા સા શી રીતે સાફ કશચા માટ હહ ચ્ય子 ધીના પુ લી ક૨૧ાની જરૂ૨ છે．

અહુરનો। અર્થ શું અહીં＂પાદશાહ， સરદા૨＂થતા નથી，§ ન્ગેમ તે ચશ્ત 4 મી ₹ょશ く૫ અને યશ્ત Q૪ भી ईકશા उ૯ વગેરેમાં થાય છે ？આા અર્થ લેવાથી ચકન ईટ声 સધલી મુશ્ફલી हुર થાય છે，અને 4 છીનેા અર્થ નીચે પ્રમાણે રહહ，છે：
（ગ્યા દુનીમ્પા Є૫૨ની）સત્તા તે પાદશા
 २ ન્ન）ગરીખ，નાચાર લોઝાના રક્ષણ કર્તી इરા

અા સર્થ વધારે સારેા ધશે；પણ તે भાં ચ્પે દુર નહીં 子શી શાાય ચ્મેવી મુશ્કલલી છે．અવસ્તા પેતે આપણુને સહીં કહ્હ છે ૬，અહીં ખરેખરેા સનાલ हુનીયાના સરદા
 દુંકમાં યનશ્નેના ૧૯માં હાના उ૫મા ₹子શા માં જણાવવામાં આવે છે કે，＂ક્ષથ્રૅમ્ ચહુશઇ चिનસ્તિ તત્ત અન！દ ત્વ ક્ષૅ్્રમ્＝તે સત્ત1 અ હુહની ગણે છે，ચટલે छे，ચ્યા મન！！स





સા અર્ય પ્રમાણે સધલે ગુલાસે સં પૂર્ણતા સાથે પંધण્પસ્તે थાય છે．સા है કાણે માત્ર ચ⿰丬夕大 ળીનાના સચાલ છે：તે સવાલ દસતુરે અયવા રતુચ्येન્ન સત્તાને લ


 ૧ લું देま ૫ અને ૭ મા જણાળ્યું छे डे， तेચ्या गुनाહ्ड़नी भाईी पक्षी અथवा ते भाटे

 રના અઘા઼ પશખ્પ છે．

उЧલાનો ભાવાર્ય ચા પ્રમાણે हે：રતુ

 નેક વिચારે ચने ધर्मનના કાસી ઊप૨ ते સ


子र्तl ડશにష゙l છે．

પશશł ચ્યા પુલાસા 子રતાં વધારે સંતે


હ્રાય નહીં，અને ચા ખંદગીનેા લખનાશ 子i ઇ કેટલાકે ધારે ઇે તેસ દેહુકાની નથી．
 શા માટે ધણુી ચહ્ડાવના માગતા હતા તથા દીનદારેઃ પાસે તે ધડી ધડી ખાલાવતા હતત，
 મોટી આતુરતા ધરાતા ન હતા તેગ્મ！પે। તાની સત્તા વધારવાની મતલய શા ખતા હતા．

હવે ચ્યૅ ધણીી ચ્સગતની ધીના તપા સવાની પાકી રહ્રી છે．ચનફફનનના ૧૯ મા હાના લખનાई ને સહुનવઇર્ય વિંष શફેહ子श़ છે，તેન સહુનવધર્ય આપપણે હ્રાલ ધા

 ણ છે Эे，અસલ લપ્ખાણમાં હ્હાલ આપપણે ને લપ્ણાણ ધાવ્ય છીયે તે म્મみનું ચ્મ
山દ્દો વદ્યા હતતા．તે શૈ－દ્રા અસલ લપ્ચાણ
 ચે．તના કાશણী નીચે પ્રમાણે છે：

૧．ચฮ઼શ્નેના ૧૯ મા હામાં જણા વવામાં આવે છે है，અહ્ળુનવยર્યનાl પાંચ
[ que]
 અર્થ ગમે તે ધતો હાય, તેપપણુ આટલું તો તે ઉપ૨थી પુલલું દીસે છે ફ, તે छેย છુટા વીભાગો ખતાવે છે. ૨૦ મા હામાં
 છે, ચને તે પરેખર ત્ર ધુટા ભાગ ધફા વેછે: (૧) અવૅમ્વાહૂ વહિશતૅમ્ અસ્તો; (૨) ઉશશ્તા અસ્તી ઉશતતા અહ્માઈ; (૩) હ્યત ચ ષાઈ વહ્હિશ્તાઈ અવૅમ્.
qળી ૧૯ મા હ્રાના ૧૩ મા ₹કરામાં અહુનવઈર્યના ખોજા, ત્રિજ્મ, ચ્યાયા અને પાંચમા ભાગેા વિંષેન પેલવામાં ચાે છે અને તેથી વંધુ નાગ નણ઼ાવવામાં આ વતા નથી.

હવે, અહ્રુનવઈર્યનું ને લપ્પાણ હાલ આપણે ધશા્યે છીયે તેને આવી નતના પાંચ્ય ભાગોમાં વેહહહેચી શકાય ચ્યમ નથી.
૨. ૧૯ મા હાના૪ थા તथા ૨૮-૩૬ મા ₹કશચ્યામાં દરે子 શરેહ ચ્ગાચચ્ય ચ્સલ લપ્પાણના ફકશ (અધુરા) ટiłવામાં આવેલા છે, અને સ્મવી રીતે ટીંકલા ફકશા્મામાં કેટ લાક શષ્દોા ચ્પવા મલે છે, ૬े ને સપણાં અ
$\qquad$
સૈલ લપ્પાણમાં નનવામાં આવતા નथી. તે ટi








 સંહુન વઈર્યની ખંદગીમાંથી छાધન હાથે ખे: શ્લાક هતા રહ્યા છે.

શેવટે મન્ઢદયસ્નાને પોતે સ્પાંદગી નેા અર્ય શ્1ં સમનતા હતા, તે ૪૦૦ ૧શ્સ સગાઉ યも ગયલા નેર્યૈસાંગ (દસ્તુર) પાસે નાં ગ્મે લપ્પાણ ઉપ૨થી નીચે પ્રમાણે માલ
 2છા છે, તેમ ભલી Eીનના તશેકા મુન્નની ते सत्ता छे, Әેलલાં भન सને सહુશ્મન巨 ની हुનીયામાં «તાં કામોની ગેાઠ૧ણ કર છે.






# 7 DAY USE RETURN TO 

## ANTHROPOLOGY LIBRARY

This publication is due on the LAST DATE and HOUR stamped below.
PARAR

$$
3+2+6
$$

UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY


[^0]:    6 Plutarchus de def. orac. 10, Ukert 1.1. p. 140-143, Naegelsbach : Homerische Theologie $\mathrm{p} .67,117$.

[^1]:    28 See Gerhard p. 263, 264.
    29 See West-Haug: Glossary and Index of Pahlavi Texts of the book of Arda-Viraf etc. p. 100 .

[^2]:    45 See Bandehesh (ed• Justi) VII, 13-15.

[^3]:    79 Xenophontis de Cyri disciplina lib. VIII, 7, 17: In the name of the gods who protect fathers, then, my sons, do honour to one another, if you have any care to do what is acceptable to me. For you cannot, I am suro, imagine that, after I have ended my period of human life, I shall no longer exist : for neither hitherto did you see my soul, but merely discovered that it existed from what it dij.

    80 See Yt. 13, 21, 66, 68, 150151.
    81 Cf . SPIEGEL 'die Altpersischen Kieilinschriften' 2 edit, pag. 107.

